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ABSTRAKTI
Informacionet janë burime mjaft të vlefshme në një organizatë. Softuerët kompjuterik
sigurojnë një mënyrë efikase të procesimit të informatave, ku sistemet e bazave të të
dhënave janë duke pësuar një rritje mjaft të madhe dhe janë bërë mjaft të zakonshme me
anë të cilave bëhet e mundur të ruhen dhe të korrigjohen informatat në mënyrë efektive.
Tema mbulon një krahasim në mes të sistemeve te menaxhimit të bazave të të dhënave
(database management system). Kjo siguron që të krijohet një kuptim më i mirë i
modelimit relacional të të dhënave (relational data modeling), qëllimin e tyre, natyrën
dhe standardet të cilat janë përdorur në krijimin e relacioneve të modelimit të të
dhënave.
Bazat e të dhënave relacionale (relational databases) janë sistemet e menaxhimit të
bazave të të dhënave (DBMS) më të popullarizuara në botë dhe mbështeten nga
prodhues të ndryshëm për implementimin e shumë softuerëve kompjuterikë. Shumica e
detyrave praktike në industri kërkon aplikimin e algoritmeve në mënyrë relative dhe jo
të algoritmeve komplekse që përmbajnë sasi të mëdha të dhënave edhe strukturë mirë të
organizuar.
SQL (Structured Query Language) është gjuhë standarde kompjuterike e cila përdoret të
komunikoj me RDBMS. SQL përfshin pyetësorët (query), azhurnimin (update), krijimin
dhe modifikimin e skemave (schema) dhe qasje në kontrollin e të dhënave. Trendet
aktuale në fushën harduerike sikurse është teknologjia RAID i bëjnë RDMS që të
mbështesin transferim të shpejtë, vlefshmëri shumë të lartë, operim te lehtë në kohë
reale (real-time) dhe mundësi për kosto efektive. Bazat e të dhënave të orientuara në
objekte (objekt-oriented databases) gjithashtu janë duke u bërë mjaft të rëndësishme.
Sikurse që programimi i orientuar në objekte vazhdon me rritje mjaft të madhe, një gjë e
tillë do të ndikoj për bazat e të dhënave.
Qëllimi kryesor i kësaj teme është që të krijohet një sistemi i tillë që të sigurojë një
mjedis i cili është njëkohësisht i përshtatshëm dhe efikas për korrigjimin dhe ruajtjen e
informacioneve të një ndërmarrje apo kompanie me përmasa globale.
Kjo temë po ashtu shqyrton vështrim të përgjithshëm të DBMS e cila përfshin konceptet
lidhur me të dhënat dhe bazat e të dhënave. Një rëndësi të madhe do ti kushtohet edhe
paraqitjes së qasjes lartë-poshtë të modelimit të të dhënave ku në veçanti do të
diskutohet për modelet ER dhe EER dhe komunikimin e modelit ER në modelin
relacional.
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1. HYRJE
Shkenca, biznesi, edukimi, ekonomia, ligji, kultura janë këto të gjitha fusha të zhvillimit
të njerëzimit dhe evoluojnë me ndihmën e vazhdueshme të të dhënave. Bazat e të
dhënave luajnë një rol krucial në hulumtimet e ndryshme shkencore: trungu shkencor, të
dhënat teknike dhe informacionet ne të dhëna faktike janë fundamentet e progresit në
shkencë. Por progresi në shkencë nuk është i vetmi proces që afektohet nga përdorimi i
bazës së të dhënave nga njerëzit. Të dhënat nga bursa janë absolutisht të nevojshme për
çdo analist, qasja në baza të të dhënave krahasuese në përmasa të mëdha është aktivitet i
përditshëm i profesorëve, edukatorëve, juristëve apo akademikëve.
Bazat e të dhënave janë koleksion ku mund të grumbullohen lloje të ndryshme të të
dhënave: strukturat nukleare, të burgosurit, emrat e njerëzve të akuzuar për kundërvajtje
për substanca narkotike, numrat e telefonit, materiale ligjore dhe shumë të dhëna të tjera
janë shembull tipik të bazave të të dhënave. Këtu do të krijojmë një ide mbi sistemin e
menaxhimit të bazës së të dhënave, evoluimin e tij dhe avantazhet e tij kundrejt sistemit
tradicional të skedarëve.
Peter Chen i pari propozoi modelimin e bazës së të dhënave duke përdorur teknikën
grafike që njerëzit ta kuptojnë më mirë. Njerëzit lehtë mund të perceptojnë në këtë
formë entitetet dhe karakteristikat e tyre në botën reale dhe paraqitjen e ndonjë relacioni
me tjetrin. Qëllimi i modelimit grafik është madje më i thellë se prezantimi i thjeshtë i
këtyre entiteteve dhe lidhjeve relacionale. Dizajnuesi i bazës së të dhënave mund të
përdor veglat për ti modeluar këto entitetet dhe relacionet në mes tyre dhe më pas të
gjenerojë në mënyrë automatike skemën e bazës së të dhënave të specifikuar nga
prodhuesi i veglës ndihmëse. Entity-Relationship (ER) modeli na jep modelin
konceptual të botës reale për ti paraqitur në bazën e të dhënave. ER modeli është bazuar
në perceptimin e botës reale që konsiston në koleksionin e objekteve bazike që thirren
entitete dhe lidhjeve relacionale ndërmjet këtyre objekteve. Motivimi kryesor për
përcaktimin e ER modelit është të ofroj modele të nivelit të lartë për dizajnimin e
konceptit të bazës së të dhënave, i cili vepron si ndërmjetësim i fazës paraprake për të
hartëzuar ndërmarrjen që janë modeluar në nivelin konceptual. Modeli ER arrin një
shkallë të lartë të pavarësisë së të dhënave që do të thotë se dizajnuesit e bazës së të
dhënave nuk duhet të brengosen për strukturën fizike të bazës së të dhënave. Skema e
bazës së të dhënave në ER model në mënyrë figurative mund të paraqitet me diagrami të
Entity-Relationship.
E.F. Codd (Edgar Frank Codd) nga IBM ka shkruar një artikull “A relational model for
large shared data banks” në Korrik të vitit 1970 në zhurnalin e Association of Computer
Machinery (ACM) Journal, Communications of the ACM. Puna e tij nxiti njerëzit që të
punojnë në modelin relacional. Një nga zbatimet më të rëndësishme të modeleve
relacionale ishte “System R”, që u zhvillua nga IBM gjatë viteve 1970. System R ishte i
dedikuar si një “dëshmi e konceptit” për të shfaqur që sistemet e bazave të të dhënave
relacionale mund të ndërtohen dhe të punojnë në mënyrë efikase. Kjo i dha një zhvillim
të madh të tillë si një gjuhë të strukturuar të pyetësorëve të quajtur SQL e cila që atëherë
u bë një standard i ISO dhe de fakto një gjuhë standarde relacionale. RDBMS të
ndryshëm komercial janë zhvilluar gjatë viteve 1980 të tilla si DB2, SQL/DS dhe
Oracle. Në modelet relacionale të të dhënave të dhënat janë të ruajtura në forma të
tabelave. [1, 2]
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI DATABASE MANAGEMENT
SYSTEM (SISTEMIN E MENAXHIMIT TË BAZËS SË TË DHËNAVE)
2.1.1 Të dhënat dhe informatat
Të dhënat janë fakt i gjallë që konsistojnë në ndërtimin e blloqeve të informatave.
Të dhënat janë zemra e Database Management System (DBMS). Vlen të theksohet
se jo të gjitha të dhënat mund të krijojnë informata të përdorshme. Informata të
përdorshme krijohen nga të dhëna të përpunuara. Informata të mira, në kohë dhe
relevante janë çelësi i marrjes së vendimeve. Vendimi i mirë është çelësi për një
mbijetesë organizative.
Të dhëna janë një prezantim i fakteve, koncepteve ose instruksioneve në një mënyrë
të formalizuar të përshtatshme për komunikim, interpretim ose procesim nga njerëzit
ose nga mjete automatike. Të dhënat në DBMS në përgjithësi mund të klasifikohen
në dy lloje, e para është koleksioni i informatave të nevojitura nga organizata dhe
tjetra është “metadata” të cilat janë informatat për bazën e të dhënave.
Të dhënat janë pjesa më kryesore e një sistemin informativ të një organizate.
Organizata ka nevojë ti ruaj informatat për punëtorët, departamentet dhe pagat. Këto
pjesë të informatave quhen të dhëna. Ruajtja e përhershme e të dhënave referohet si
të dhëna të qëndrueshme. Në përgjithësi, ne kryejmë operacione në të dhëna dhe
fitojmë informacione për entitetin. Për shembull biblioteka ka listën e anëtarëve,
librave si dhe datat e ndryshme.
2.1.2 Baza e të dhënave
Baza e të dhënave është një koleksion i mirë-organizuar i të dhënave të cilat janë të
lidhura në mënyrë kuptimplote dhe të cilave mund t’ju qasesh dhe ti administrosh në
mënyra të ndryshme logjike. Database Systems (Sistemet e bazave të të dhënave)
janë sistemet në të cilat interpretimi dhe ruajtja e informatave janë me rëndësi
primare. Baza e të dhënave duhet të përmbajë të gjitha të dhënat që nevojiten për
rezultatet nga organizata, vëllim gjigant të të dhënave, nevojë për ruajtje të dhënave
për periudha të gjata dhe qasje në të dhëna nga numër i madh i përdoruesve që në
një farë mënyre e karakterizojnë sistemin e bazës së të dhënave.
Një shembull i sistemit të bazës së të dhënave është paraqitur në Figurën 2.1. Nga
figura, shihet e qartë që disa përdorues mund t’i qasen të dhënave në një organizatë
përderisa integriteti i të dhënave duhet të mirëmbahet. Një bazë e të dhënave është e
integruar kur informata të njëjta nuk ruhen në dy vende.
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Figura 2.1. Pamje e thjeshtësuar e bazës së të dhënave

2.1.3 Database Management System (Sistemi i menaxhimit të bazës së të
dhënave)
Database management system (DBMS) përbëhet nga një koleksion i të dhënave të
ndërlidhura dhe një bashkësi programesh për tu qasur në ato të dhëna. Ky është
softueri që ndihmon në mirëmbajtjen dhe përdorimin e bazës së të dhënave.
DBMS përbëhet nga:
− Koleksion i ndërlidhur dhe i qëndrueshëm i të dhënave. Kjo pjesë e DBMS
referohet si bazë e të dhënave (DB).
− Bashkësi e programeve që përdoren për tu qasur, ndryshuar dhe menaxhuar
të dhënat. Kjo pjesë formon data management system (MS).
− Një DBMS është softuer me qëllime të përgjithshme p.sh. nuk është specifik
të ndonjë zbatim. DBMS të njëjtë (psh. Oracle, Sybase, etj) mund të
përdoren në sisteme të rezervimeve të hekurudhave, drejtim të bibliotekës,
universitetit, etj.
− Një DBMS merr përsipër ruajtjen, qasjen në të dhëna dhe ju len vetëm detyra
aplikative specifike për programet aplikative kompjuterike.
DBMS është një sistem kompleks i cili ju lejon përdoruesve të bëjnë shumë gjëra.
Pra, DBMS lejon përdoruesit të fusin të dhëna, të shpërndajnë të dhënat, të editojnë,
të manipulojnë me të dhëna dhe të shfaqin të dhënat në bazën e të dhënave. Për
shkak se DBMS lejon që më shumë se një përdorues të shpërndajë të dhëna,
kompleksiteti zgjerohet të dizajni dhe implementimi i saj.
2.1.3.1 Struktura e Database Management System
Një vështrim mbi strukturën e DBMS është paraqitur në Figurën 2.2.
DBMS është një paketë softuerike që përkthen të dhënat nga paraqitja logjike në
paraqitjen e saj fizike dhe anasjelltas. DBMS përdor aplikacione specifike të
përshkrimit të bazës së të dhënave që të përcaktojnë këtë përkthim. Përshkrimi i
bazës së të dhënave nxjerrët nga dizajnuesi i bazës së të dhënave si koncept i tij mbi
dukjen e bazës së të dhënave që ndryshe thirret Conceptual Shcema (Skema
konceptuale). Për përkthim nga conceptual shema në përshkrim të bazës së të
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dhënave përdoret data definition language (DDL) apo interfejs i dizajnuar tekstual
ose grafik.

Figura 2.2. Struktrua e database management system

2.1.4 Qëllimi i Database Management System
Qëllimi kryesor i database management system është vlefshmëria e të dhënave,
integriteti i të dhënave, siguria e të dhënave dhe pavarësia e të dhënave.
2.1.4.1 Vlefshmëria e të dhënave
Vlefshmëria e të dhënave qëndron në faktin që të dhënat të jenë krijuar në atë
mënyrë që të jenë të vlefshme për një përdorim të gjerë nga të gjithë llojet e
përdoruesve në formë të kuptueshme me ç’rast përdoruesit mund më lehtë të qasen
në të dhëna.
2.1.4.2 Integriteti i të dhënave
Integriteti i të dhënave i referohet korrektësisë së të dhënave në bazën e të dhënave.
Më fjalë të tjera, të dhënat e vlefshme në bazën e të dhënave duhet të jenë të dhëna
të besueshme.
2.1.4.3 Siguria e të dhënave
Siguria e të dhënave qëndron në atë se vetëm personat e autorizuar duhet të kenë
qasje në të dhëna. Siguria e të dhënave mund të sigurohet me password (fjalëkalim).
Nëse dy përdorues të ndarë i qasen në mënyrë të veçantë të dhënave në kohë të
njëjtë, DBMS nuk duhet ti lejoj ata që të bëjnë ndryshime që do të mund të
shkaktonte konflikt në të dhëna.
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2.1.4.4 Pavarësia e të dhënave
DBMS lejon përdoruesit të ruajnë, ndryshojnë dhe korrigjojnë të dhënat në mënyrë
mjaft efektive. DBMS ka një “abstrakt view (pamje abstrakte)” që shfaq të dhënat e
ruajtura në bazën e të dhënave.
Duke tentuar që informatat të ruhen në mënyrë sa më efikase, përdoren struktura
komplekse të të dhënave për ti paraqitur të dhënat. Sistemi fsheh detajet e
panevojshme se si të dhënat ruhen dhe mirëmbahen.
2.1.5 Klasifikimi i Database Management System
Database Management System në kuptim më të gjerë mund të klasifikohen në (1)
DBMS Pasive dhe (2) DBMS Aktive:
1. Database Management System Pasive. DBMS Pasive janë të udhëhequra nga
programet. Në DBMS pasive përdoruesit e kërkojnë gjendjen e tanishme të
bazës së të dhënave dhe marrin informatat e tanishme. DBMS tradicionale janë
pasive në kuptim që ato janë të thirrura në mënyrë eksplicite dhe sinkrone nga
përdoruesi ose programi kompjuterik që i ka nisur operacionet. Aplikacionet
dërgojnë kërkesë për operacionet që të performohen nga DBMS dhe presin nga
DBMS të konfirmojnë dhe të kthejnë ndonjë përgjigje të mundshme.
Operacionet mund të jetë përkufizime dhe përditësime të skemave, si dhe
pyetësor ose përditësime të të dhënave.
2. Database Management System Aktive. DBMS Aktive janë të udhëhequra nga të
dhënat apo nga ngjarjet (event) e sistemit. Në DBMS Aktive, përdoruesit
specifikojnë në DBMS informacionet që ju nevojiten. Nëse informata e kërkuar
është aktualisht e vlefshme, DBMS në mënyrë aktive monitoron arritjen e
informatës së dëshiruar dhe e pajis me këtë informatë përdoruesin relevant.
Spektri i pyetësorëve në DBMS pasive është i kufizuar te të dhënat e mëparshme
dhe të tanishme, përderisa spektri i një pyetësori në një DBMS aktive pos këtyre
gjithashtu përfshinë të dhënat e ardhshme. DBMS aktive kthen rrjedhën e
kontrollit në mes të aplikacionit dhe DBMS dhe në vend që vetëm aplikacioni të
thërret DBMS, DBMS mundet gjithashtu të thërret aplikacionet në DBMS
aktive.
Bazat e të dhënave aktive përmbajnë bashkësi të rregullave aktive të cilat
konsiderohen ngjarje (events) që paraqesin ndërrimin e gjendjes së bazës së të
dhënave, shikon për konditat TRUE (e saktë) ose FALSE (e pasaktë) sikurse
rezultati i bazës së të dhënave predikon ose pyet dhe merr një aksion përmes një
programi për manipulim me të dhënat të futura në sistem. [3, 4]
2.1.6 File-Based System (Sistemi i bazuar në skedarë)
Para DBMS, për të ruajtur informatat është përdorur sistemi i skedarëve i ofruar nga
sistemi operativ. Në file-based system, kemi një koleksion të programeve aplikative
që kryejnë shërbime për përdoruesin e fundit (end user).
Secili program përcakton dhe menaxhon të dhënat e tij.
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Konsiderojmë bazën e të dhënave të Universitetit, baza e të dhënave të Universitetit
përmban detajet për student, fakultet, listën e kurseve të ofruara dhe kohëzgjatjen e
kursit etj. Në file-based procesimi për secilën bazë të dhënave ekzistojnë programe
të ndara aplikative të cilat shihen në Figurën 2.3.
Njëri nga grupet është i interesuar në njohjen e kurseve që ofrohen nga Universiteti.
Njëri nga grupet mund të jetë i interesuar të ketë dijeni në informatat mbi fakultetin.
Informatat janë të ruajtura në skedarë të ndarë dhe aplikacione të ndara shkruajnë në
to.

Figura 2.3. File-based System (Sistemi i bazuar në skedarë)

2.1.7 Dizavantazhet e File-Based System
Kufizimet e qasjes të bazuar në skedarë janë: duplifikimi i të dhënave, pavarësia e të
dhënave, formatet jo kompatibile të skedarëve dhe ndarja dhe izolimi i të dhënave.
2.1.7.1 Duplifikimi i të dhënave
Duplifikimi i të dhënave do të thotë që të dhënat e njëjta janë të ruajtura më shumë
se njëherë. Kjo gjithashtu mund quhet edhe si data redundancy (tepricë e të
dhënave). Data redundancy është problem në qasjen file-based për shkak të qasjes së
decentralizuar. Arsyet kryesore e disavatazhit të duplifikimit të të dhënave janë:
− Duplifikimi i të dhënave shpien në harxhimin e hapësirës së ruajtjes së të
dhënave. Nëse hapësira për ruajtjen e të dhënave harxhohet atëherë kjo ka
impakt direkt në çmim. Çmimi mund të rritet.
− Duplifikimi i të dhënave mund të shpie te humbja e integritetit të të dhënave;
të dhënat bëhen të paqëndrueshme. Supozojmë që detajet e të punësuarit janë
ruajtur në departament si dhe në zyrën kryesore. Më pas punëtori ndërron
adresën. Ndërrimi i adresës është ruajtur vetëm në departament dhe jo në
zyrën kryesore. Nëse ndonjë informatë e rëndësishme i dërgohet në adresën
nga zyra kryesore këto informata do të humbin. Kjo është për shkak të
problemit të qasjes së decentralizuar. [5]
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2.1.7.2 Varësia e të dhënave
Varësia e të dhënave do të thotë që programet aplikative varen nga të dhënat. Nëse
disa modifikime duhet të bëhen në të dhëna, atëherë programi duhet të rishkruhet.
Nëse programet aplikative janë të pavarura nga struktura e ruajtjes së të dhënave,
atëherë kjo mund të quhet si pavarësi e të dhënave. Pavarësia e të dhënave më
shumë preferohet për fleksibilitetin e saj. Por në file-based system kjo pavarësi e të
dhënave mund të arrihet vetëm te programet (program-data dependence).
2.1.7.3 Formatet jo kompatibile të skedarëve
Si problem i pavarësisë së të dhënave tek file-based system atëherë, struktura e
skedarëve varet nga gjuha programuese e aplikacionit. Për shembull, struktura e
gjenerimit të skedarëve në JAVA programim mund të jetë ndryshe nga struktura e
skedarëve të gjeneruar në C# programim. Jo kompatibiliteti i tillë i skedarëve e bënë
ata që vështirë të ecin së bashku.
2.1.7.4 Ndarja dhe izolimi i të dhënave
Në qasjen file-based, të dhënat janë të izoluara në skedarë të ndarë. Prandaj është e
vështirë për t’iu qasur të dhënave. Zhvilluesit e programeve duhet të sinkronizojnë
procesimin e dy skedarëve që të sigurojnë që të dhënat e sakta janë ekstraktuar.
Vështirësia është edhe më e madhe nëse të dhënat duhet të fitohen nga më shumë se
dy skedarë.
Në vijim është paraqitur një përmbledhje e disavantazheve të qasjes së bazuar në
skedarë:
− Duhet që informatat të ruhen në një memorie sekondare përpos në atë
primare. Nëse vëllimi i informatave është shumë i madh ai do të zë hapësirë
më të madhe memorie.
− Duhet të mbështetemi në lehtësirat e adresimit të sistemit. Nëse baza e të
dhënave është shumë e madhe, është e vështirë që ti adreson të gjithë
bashkësinë e të dhënave.
− Për secilin pyetësor (query), për shembull adresën e studentit dhe listën e
lëndëve të cilat i ka zgjedhur studenti ne duhet të shkruajmë programe të
ndara (programe në vete).
− Përderisa shkruajmë programe të veçanta, shumë variabla do të duhet të
deklarohen dhe këto do të zënë shumë hapësirë.
− Është e vështirë të sigurojmë integritet dhe qëndrueshmëri të të dhënave kur
më shumë se një program iu qaset disa skedarëve dhe ndryshon të dhënat.
− Në rast të dështimit (crash) të sistemit është shumë e vështirë që ti kthejmë të
dhënat në strukturë të qëndrueshme.
− “Data redundancy (teprica apo përsëritja e të dhënave)” ndodh kur të dhënat
identike janë të shpërndara në skedarë të ndryshëm.
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− Të dhënat e shpërndara në skedarë të ndryshëm mund të jenë në formate të
ndryshme kështu që është shumë e vështirë që ti ndajmë të dhënat në mes të
aplikacioneve të ndryshme (Izolimi i të dhënave apo Data Isolation). [5, 6]
2.1.8 Qasja DBMS (DBMS Approach)
DBMS është softuer që ofron një bashkësi të primitivëve për përcaktim, qasje dhe
manipulim me të dhëna. Në DBMS qasje, të njëjtat të dhëna përdoren nga programe
të ndryshme aplikative dhe si rezultat përsëritja e të dhënave minimizohet.
Qasja DBMS në qasjen e të dhënave është paraqitur në Figurën 2.4. [7, 8]

Figura 2.4. Qasja në të dhëna përmes DBMS

2.1.9 Avantazhet e DBMS
Ka një numër të madh të avantazheve të database management system. Disa prej
avantazheve janë:
1. Centralizimi i menaxhimit të të dhënave
2. Pavarësia e të dhënave
3. Sistemi i integrimit
2.1.9.1 Centralizimi i menaxhimit të të dhënave
Në DBMS të gjithë skedarët janë të integruar në një sistem të vetëm me ç’rast e
redukton përsëritjen e të dhënave si dhe bën që menaxhimi i të dhënave të jetë
shumë më efikas. [8]
2.1.9.2 Pavarësia e të dhënave
Pavarësia e të dhënave nënkupton që programet janë të izoluara nga ndryshimet në
mënyrën se si janë të strukturuara dhe të ruajtura të dhënat. Në database system
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(sistemin e bazës së të dhënave) DBMS ofron interfejs në mes të programit dhe të
dhënave. Pavarësia fizike e të dhënave do të thotë se aplikacioni nuk duhet të
shqetësohet se si të dhënat fizikisht janë të ruajtura dhe të strukturuara. Aplikacionet
duhet të punojnë me modelin logjik të të dhënave dhe gjuhën deklarative të
pyetësorëve.
Nëse duhet të bëhet një ndryshim madhor i të dhënave, programi ka nevojë që të
rishkruhet. Kur ndryshimet të jenë bërë në prezantimin e të dhënave, të dhënat e
manipuluara nga DBMS janë të ndërruara por DBMS vazhdon të ofrojë të dhëna te
programet aplikative në mënyrën paraprakisht të përdorur.
Pavarësia e të dhënave është imuniteti i programeve aplikative që të ndryshojnë në
strukturën e të dhënave të ruajtura si dhe teknikat e qasjes. Për shembull nëse ne
shtojmë një atribut dhe ndërrojmë strukturën indeksuese, atëherë në sistemin
tradicional të procesimit të skedarëve aplikacioni afektohet. Por në ambiente ku
vepron DBMS këto ndryshime reflektohen në katalog dhe si rezultat aplikacioni nuk
afektohet. Pavarësia e të dhënave mund të jetë: pavarësi e të dhënave fizike ose
pavarësi e të dhënave logjike.
Pavarësia e të dhënave fizike është aftësia për t`i modifikuar skemat fizike pa pasur
nevojë që skema konceptuale dhe programet aplikative të rishkruhen.
Pavarësia e të dhënave logjike është aftësia për ti modifikuar skemat konceptuale pa
pasur nevojë që të ndryshohen skemat e jashtme apo programet aplikative. [7]
2.1.9.3 Paqëndrueshmëria e të dhënave
Paqëndrueshmëria e të dhënave nënkupton kur kopje të ndryshme të të dhënave të
njëjta kanë valuta të njëjta. Për shembull, konsidero një person i cili punon në një
degë të organizatës. Detajet e personit do të ruhen edhe në zyrën e degës sikurse
edhe në zyrën kryesore. Nëse një person i veçantë ndërron adresën e tij, atëherë
“ndërrimi i adresës” duhet të mirëmbahet gjithashtu edhe me zyrën e degës. Për
shembull “ndërrimi i adresës” mirëmbahet në zyrën e degës po jo në zyrën kryesore,
në këtë rast të dhënat janë të paqëndrueshme.
DBMS është dizajnuar që të ketë të dhëna të qëndrueshme. Disa nga kualitetet të
cilat janë arritur në DBMS janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Përsëritja (teprica) e të dhënave → Të reduktuara në DBMS
Pavarësia e të dhënave → Të aktivizuara në DBMS
Paqëndrueshmëria e të dhënave → Të mënjanuara në DBMS
Centralizimi i të dhënave → Të arritura në DBMS
Integriteti i të dhënave → Të nevojshme për transaksione efikase
Mbështetje për pamje të shumëfishtë → E nevojshme për arsye sigurie

− Përsëritja (teprica) e të dhënave nënkupton duplifikimin e të dhënave.
Përsëritja e të dhënave do të marrë shumë hapësirë kështu që kjo nuk është e
dëshirueshme.
− Pavarësia e të dhënave nënkupton pavarësi në mes programeve aplikative
dhe të dhënave. Avantazhi qëndron në atë kur paraqitja e të dhënave
ndryshon, atëherë nuk ka nevojë të ndryshoj edhe programi aplikativ.
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− Paqëndrueshmëria nënkupton kopje të ndryshme të të dhënave të njëjta që do
të kanë vlera të ndryshme.
− Centralizimi i të dhënave nënkupton atë se të dhënat mund të ndahen në mes
të përdoruesve dhe çështja kryesore është siguria e të dhënave.
− Kërcënimi kryesor për integritetin e të dhënave vjen nga disa përdorues të
ndryshëm që tentojnë t`i përditësojnë të dhënat e njëjta në kohën e njëjtë. Për
shembull, “Numri i rezervimeve kalon kapacitetin që e ka aeroplani apo
treni” .
− Mbështetja për pamje të shumëfishtë nënkupton atë se DBMS lejon që
përdorues të ndryshëm të shohin “pamje” të ndryshme të bazës së të
dhënave, në pajtim me secilën pamje që kërkohet të shihet. Ky koncept
përdoret që të rrit sigurinë e bazës së të dhënave. [7]
2.1.10 Modeli i të dhënave ANSI / SPARK
Ndryshimi në mes të paraqitjes fizike dhe logjike të dhënave u bë i njohur në vitin
1978 kur komiteti ANSI / SPARK (American National Standard Institute/Standards
Planning and Requirements Committe) propozoi një strukturë të përgjithësuar për
sistemet e bazave të të dhënave. Ky kuadër ofron një arkitekturë tre nivelesh dhe
janë këto tri nivele të abstraksionit nga të cilët baza e të dhënave mund të shikohet.
2.1.10.1 Nevoja për abstraksion
Qëllimi kryesor i DBMS është të ruan dhe korrigjon informatat në mënyrë efikase
ku të gjithë përdoruesit duhet të jenë në gjendje të qasen në të dhëna të njëjta.
Dizajnuesit përdorin struktura komplekse të të dhënave për të paraqitur të dhëna,
kështu që këto të dhëna mund të ruhen dhe korrigjohen në mënyrë efikase, por nuk
është e nevojshme që përdoruesit të din detajet e ruajtjes fizike të bazës së të
dhënave. Zhvilluesit fshehin kompleksitetin nga përdoruesit nëpërmes niveleve të
ndryshme të abstraksionit. [9, 10]

2.1.10.2 Pavarësia e të dhënave
Pavarësia e të dhënave nënkupton që struktura e brendshme e bazës së të dhënave
duhet të jenë të pa afektuar nga ndryshimet e aspekteve fizike të ruajtjes së të
dhënave. Për arsye të pavarësisë së të dhënave, Administratorët e bazës së të
dhënave mund të ndryshojnë strukturën e ruajtjes së bazës së të dhënave pa e
afektuar pamjen e përdoruesit.
Nivelet e ndryshme të abstraksionit të të dhënave janë:
1. Niveli fizik apo niveli i brendshëm
2. Niveli logjik apo niveli konceptual
3. Niveli që shihet apo niveli i jashtëm
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Niveli fizik
Ka të bëjë me ruajtjen fizike të informatave. Ofron pamjen e brendshme të ruajtjes
fizike të të dhënave. Niveli fizik përshkruan kompleksitetin detajuar të nivelit të ulët
(low-level) të strukturës së të dhënave. [9]
Niveli logjik
Niveli logjik përshkruan se çfarë të dhëna janë ruajtur në bazën e të dhënave dhe
çfarë relacioni ekziston në mes këtyre të dhënave.
Niveli logjik përshkruan bazën e të dhënave në tërësi në termet e numrave të vegjël
të strukturave të thjeshta. Implementimi i strukturave të thjeshta i niveleve logjike
mund të involvoj kopleksitet të strukturës të nivelit fizik ku përdoruesit e nivelit
logjik nuk kanë nevojë të bëhen të varur nga ky kompleksitet. Administratori i bazës
së të dhënave përdor abstraksionin e nivelit logjik. [10]
Niveli që shihet (view level)
Niveli që shihet është niveli më i lartë i abstraksionit. Kjo është pamja që
përdoruesit individual të bazës së të dhënave e shohin. Mund të kemi shumë nivele
të abstraksionit që shihen nga të dhëna të ndryshme. Nivelet e ndryshme të
abstraksionit janë paraqitur në Figurën 2.5. [9, 10]
Instancat e bazës së të dhënave (Database Instances)
Bazat e të dhënave ndërrojnë kohë pas kohe varësisht nga informata që futen dhe
fshihen. Koleksioni i informatave të ruajtura në bazën e të dhënave në momente të
veçanta quhet instancë e bazës së të dhënave. [11]
Skemat e bazës së të dhënave (Database Schema)
Dizajni i përgjithshëm i bazës së të dhënave quhet skemë e bazës së të dhënave.
Skema është koleksion i objekteve të emëruara. Skemat ofrojnë klasifikim logjik të
objekteve në bazën e të dhënave. Skema mund të përmbajë tabela (tables), pamje
(view), trigera (triggers), funksione (functions), paketa (packages) dhe objekte tjera.
Skema po ashtu është një objekt në bazën e të dhënave. Kjo është e krijuar në
mënyrë eksplicite duke përdorur deklarimin CREATE_SCHEMA në përdoruesin
aktual të regjistruar si pronar i skemës. Mund të krijohet edhe në mënyrë implicite
kur një objekt tjetër është i krijuar, i ofruar nga përdoruesi që ka autoritetin
IMPLICIT_SCHEMA. [11]
Ekzistojnë këto lloje të skemave të bazës së të dhënave:
− Skemat fizike (physical shema) e cila përshkruan dizajnin e bazës së të
dhënave tek niveli fizik
− Skema logjike (logical shema) që përshkruan dizajnin e bazës së të dhënave
në nivelin logjik dhe
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− Nën skema (Subschema) e cila përshkruan pamje të ndryshme të bazës së të
dhënave

Figura 2.5. Modeli i të dhënave ANSI / SPARK

2.1.11 Modelet e të dhënave
Modeli i të dhënave është koleksion i koncepteve për ti përshkruar të dhënat,
relacionet në mes të dhënave dhe lidhjen logjike të kufizimeve (constrains). Modelet
e të dhënave ndihmojnë në përshkrimin e strukturës së të dhënave në nivelin logjik.
Modeli i të dhënave përshkruan strukturën e bazës së të dhënave. Modelet e të
dhënave janë një bashkësi e konstruktuar e koncepteve që janë të vlefshme për të
përcaktuar skema. Modeli i të dhënave është gjuhë që përshkruan të dhënat në bazën
e të dhënave, ajo konsiston si koncept abstrakt, i cili mund të përkthehet nga
dizajnuesi në konstruktimin e interfejsit të përcaktuar nga të dhënat apo mund të
shërbej si konstrukt i cili në mënyrë direkte mund të mbështes konstruktimin e
interfejsit të përcaktuar. Konstrukti i modeleve të të dhënave mund të përcaktohet në
shumë nivele të abstraksionit. [12, 13]
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Modeli i të dhënave

Modeli konceptual i të dhënave

Modeli fizik i të dhënave

Modeli logjik i
bazuar në objekte

Modeli i bazuar
në shënime

 Modeli E-R
(Entity-Relationship model)
 Modeli orientuar në objekte
 Modeli funksional i të dhënave

Modeli relacional
Modeli rrjetë
Modeli hierarkik i të dhënave

2.1.11.1 Modelet e të dhënave në të kaluarën
Historikisht si më të rëndësishmet njihen tri modele të të dhënave dhe ato janë:
hierarkike, të rrjetave dhe modelet relacionale. Këto modele janë relevante për
kontributin e tyre në themelimin e teorisë mbi modelet e të dhënave si dhe për
përdorimet bazike të cilat në masën e përgjithshme përdoren në sistemet e bazave të
të dhënave edhe sot. Së bashku këto referohen si “bazike” për modelet e të dhënave.
Modelet hierarkike dhe të rrjetave, të zhvilluar në 1960-tat dhe në të 1970-tat, ishin
të bazuara në organizimin e strukturave primitive të të dhënave në të cilat të dhënat
ishin të ruajtura në kompjuter duke shtuar lidhjet ose vegëzat ndërmjet strukturave.
Si të tilla këto ishin shumë të përdorshme për prezantim përdoruesve në një
strukturë mirë të organizuar, por ato janë ende shumë të lidhura me prezantimin
fizik të të dhënave. Megjithëse ato ndihmojnë në qasje efikase në të dhënat, në
parim pavarësia e të dhënave mbështetet shumë pak. [14]
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2.1.12 Komponentët dhe Interfejsat e DBMS
Database management system përfshin pesë komponentë kryesorë: të dhënat,
harduerin, softuerin, procedurat dhe përdoruesit (shih Figurën 2.6).

Figura 2.6. Komponentët dhe interfejsat e database management system

2.1.12.1 Hardueri
Harduer mund të quajmë shtrirjen prej një kompjuteri personal deri tek një kornizë e
vetme kryesore në rrjetin e kompjuterëve. Posaçërisht hardueri varet nga kërkesat e
organizatës dhe përdorimi i DBMS. Disa DBMS punojnë vetëm në sisteme
operative të veçanta, ndërsa të tjera veprojnë në varietete të gjëra të sistemeve
operative. DMBS kërkon vlerën minimale të hapësirës kryesore dhe hapësirës në
disk për tu instaluar, mirëpo ky konfigurim minimal mund të mos jetë i nevojshëm
që të na jep performancë të kënaqshme.
2.1.12.2 Softueri
Softueri përfshin DBMS Softuerin dhe programet aplikative së bashku me sistemin
operativ përfshirë edhe softuerin e rrjetës nëse DBMS është duke punuar përmes
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rrjetës. Programet aplikative shkruhen në gjuhë të ndryshme programuese siç janë:
C, COBOL, Fortran, C#, JAVA etj. Përdorimi i këtyre gjuhëve mund të ketë
produktivitet domethënës në prodhimin e programeve dhe lehtësimin e mirëmbajtjes
së bazës së të dhënave.
2.1.12.3 Të dhënat
Baza e të dhënave është depo e të dhënave e cila përgjithësisht është e integruar dhe
e shpërndarë. Integrimi nënkupton që baza e të dhënave mund të mendohet si
unifikim i skedarëve të veçantë, pa ndonjë përsëritje në mes të skedarëve qoftë ajo
parcialisht apo tërësisht e eliminuar. Shpërndarja (përdorimi i përbashkët) i bazës së
të dhënave i referohet shpërndarjes së të dhënave nga përdorues të ndryshëm, në atë
që secili nga këta përdorues mund të ketë qasje në pjesën e njëjtë të të dhënave dhe
ti përdor ato për qëllime të ndryshme. Ndonjë përdorues i caktuar normalisht mund
të koncentrohet në një pjesë të caktuar të të gjithë bazës së të dhënave. Tiparet
kryesore të të dhënave në bazën e të dhënave janë:
1. Të dhënat në bazën e të dhënave janë mirë të organizuara (të strukturuara)
2. Të dhënat në bazën e të dhënave janë të lidhura në mes veti
3. Të dhënat janë të arritshme nën urdhra të ndryshëm pa pasur vështirësi të
mëdha qasje në to
Të dhënat në bazën e të dhënave janë të qëndrueshme, integruara, strukturuara dhe
të shpërndara. [7]
Të dhënat e integruara
Të dhënat mund të konsiderohen të jenë unifikim i skedarëve të veçantë me të dhëna
dhe kur ndonjë përsëritje në mes të këtyre skedarëve eliminohet të dhënat thuhet se
janë të dhëna të integruara.
Të dhënat e shpërndara
Baza e të dhënave përmban të dhëna të cilat mund të shpërndahen nga përdorues të
ndryshëm për aplikacione të ndryshme përnjëherësh (në kohë të njëjtë). Është e
rëndësishme të theksohet së në këtë mënyrë të shpërndarjes së të dhënave, teprica e
të dhënave reduktohet, përderisa përsëritja eliminohet dhe mundësia e
paqëndrueshmërisë reduktohet.
Të dhënat e qëndrueshme
Të dhënat e qëndrueshme janë ato të cilat nuk mund të fshihen nga baza e të
dhënave si efekt anësor i proceseve tjera. Të dhënat e qëndrueshme hapësirë për
jetëgjatësi dhe nuk kanë limit të një ekzekutimi të vetëm të programeve që përdorin
ato. [15]
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2.1.12.4 Procedura
Procedurat janë rregullat që drejtojnë dizajnin dhe përdorimin e bazës së të dhënave.
Procedura mund të përmbajë informata në atë se si të lidhemi në bazën e të dhënave,
ta startojmë dhe ndalim DBMS, procedurën në atë se si identifikojmë komponentët e
dështuara, si ta rikthejmë bazën e të dhënave, ndërrojmë strukturën e tabelave dhe
përmirësojmë performancën. [7]
2.1.12.5 Bashkëveprimi i njerëzve me bazën e të dhënave
Me njerëz këtu ju referohemi njerëzve që menaxhojnë bazën e të dhënave,
administratorëve të bazës së të dhënave, njerëzit që dizajnojnë programe aplikative,
dizajnuesit e bazës së të dhënave dhe njerëzit që e shohin si produkt final bazën e të
dhënave (përdoruesit e bazës së të dhënave).
DBMS në mënyrë tipike vepron si “back-end” server në rrjet lokal apo global, ofron
shërbime për klientët në mënyrë direkte apo për aplikacionet e serverëve.
Bashkëveprimi i njerëzve me bazën e të dhënave

Administratori i bazës
së të dhënave

Dizajneri i bazës
së të dhënave

Menaxheri i bazës
së të dhënave

Programeri
i aplikacionit

Përdoruesi i bazës
së të dhënave

Përdoruesi i fundit
* Sofistikuar
* Specializuar
* Naiv

Administratori i bazës së të dhënave
Administratori i bazës së të dhënave është personi i cili ka kontroll qendror mbi të
dhënat dhe programet që qasen në këto të dhëna. Administratori i bazës së të
dhënave është menaxher ku përgjegjësitë e tij janë të fokusuara ne menaxhimin e
aspekteve teknike të bazës së të dhënave. Qëllimet e administratorit të bazës së të
dhënave janë si në vijim:
1. Të kontrolloj mjediset e bazës së të dhënave.
2. Të standardizoj përdorimin e bazës së të dhënave dhe softuerëve përkatës.
3. Të mbështes, zhvilloj dhe mirëmbaj projektet e aplikacioneve të bazës së të
dhënave.
4. Të siguroj të gjithë dokumentacionin në lidhje me standardet dhe
implementimet e ndryshme që ato të jenë të përditësuara.
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Për ti kontrolluar ambientet e bazës së të dhënave duhet të fillojmë nga planifikimi i
saktë dhe të kalojmë te etapa e mirëmbajtjes. Përgjatë zhvillimit të aplikacionit
administratori i bazës së të dhënave duhet të përkujdeset për punët që sigurojnë
kontroll të përshtatshme të bazës së të dhënave kur aplikacioni të bëhet operacional.
Kjo përfshin rishikim të çdo fazë të dizajnimit të aplikacionit për të shikuar nëse
është i zbatueshëm nga pikëpamja e bazës së të dhënave.
Administratori i bazës së të dhënave duhet të jetë përgjegjës për standardet e
zhvillimit për ti aplikuar në projektet e zhvillimit. Në veçanti këto standarde të
aplikohen në analizën e sistemit, dizajnin dhe aplikacionet e programuara për
projektet që kanë për ta përdorur bazën e të dhënave. Këto standarde më pas do të
përdoren si trajnime bazike për analistët e sistemit dhe programerët që të përdorin
database management systems në mënyrë efikase.
Përgjegjësitë e administratorit të bazës së të dhënave (Database Administrator
- DBA)
Përgjegjësia e administratorit të bazës së të dhënave është të mirëmbajë integritetin,
sigurinë dhe vlefshmërinë e të dhënave. Baza e të dhënave duhet të mbrohet nga
aksidentet, siç janë të hyrat apo gabimet e programimit, përdorim për qëllime
keqdashëse të bazës së të dhënave dhe nga dështimet harduerike apo softuerike që
do t’i shkatërronin të dhënat. Mbrojtje nga aksidentet që si pasojë e mungesës së
saktësisë është pjesë e integritetit të mirëmbajtjes së të dhënave. Mirëmbajtja e
bazës së të dhënave nga të pa autorizuarit apo përdorimet keqdashëse shprehet si
siguri e bazës së të dhënave. Përgjegjësitë e bazës së të dhënave mund ti
përmbledhim si vijon:
1.
2.
3.
4.

Qasje të autorizuar në bazën e të dhënave
Koordinimin dhe monitorimin për përdorim të saj
Siguron resurset harduerike dhe softuerike që nevojiten
Backup dhe recovery. Administratori i bazës së të dhënave duhet të siguroj
backup të rregullt të bazës së të dhënave që nevojitet në raste të dëmtimit,
procedurat e përshtatshme të recovery (kthimit të dhënave) përdoren për të
ngritur bazën e të dhënave në kohën më të shkurtër të mundshme pasi ajo të
ketë rënë nga sistemi.

Dizajnuesi i bazës së të dhënave
Dizajnuesit e bazës së të dhënave gjithashtu mund të quhen dizajnuesit logjik të
bazës së të dhënave ose dizajnuesit fizik të bazës së të dhënave. Dizajnuesit logjik të
bazës së të dhënave janë të koncentruar në identifikimin e të dhënave, lidhjet midis
të dhënave dhe kufizimet (constraints) në të dhënat të cilat do të ruhen në bazën e të
dhënave. Dizajnuesit logjik të bazës së të dhënave duhet të punojnë në kuptimin e të
dhënave të organizatës dhe rregullat e saj biznesore.
Dizajnuesit fizik të bazës së të dhënave marrin modelin logjik të të dhënave dhe
vendosin mënyrën se si mund ti implementojnë ato në mënyrë fizike. Dizajneuesit
logjik të bazës së të dhënave janë përgjegjës për hartëzimin (mapping) e modelit
logjik të të dhënave në bashkësi të tabelave, kufizimet (constraints) integrale,
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zgjedhjen specifike të strukturës ruajtëse dhe matjet e sigurisë që kërkohen në të
dhëna. Thellësisht dizajnuesi i bazës së të dhënave është përgjegjës për:
1. Identifikimin e të dhënave që do të ruhen në bazën e të dhënave
2. Zgjedhjen e strukturës adekuate për paraqitje dhe ruajtje të të dhënave [7]

Figura 2.7. Qëllimet e Administrimit të bazës së të dhënave

Menaxhuesi i bazës së të dhënave
Menaxhuesi i bazës së të dhënave është moduli i programit i cili ofron interfejsin në
mes nivelit më të ulët të të ruajtjes së të dhënave në bazën e të dhënave, programeve
aplikative dhe pyetësorëve të parashtruar në sistem:
− Menaxhuesi i bazës së të dhënave do të përkthen deklarimin DML në nivelin
më të ulët të komandës së skedarëve të sistemit për ruajtje, korrigjim dhe
përditësim të dhënave në bazën e të dhënave.
− Zbatimi i integritetit. Menaxhuesi i bazës së të dhënave zbaton integritetin
duke kontrolluar qëndrueshmërinë e detyrave njëjtë si p.sh. bilanci bankar i
klientit duhet të mirëmbahet mbi shumën 300 €, etj.
− Zbatimi i sigurisë. Shfrytëzuesit e paautorizuar janë të ndaluar të shohin
informatat e ruajtura në bazën e të dhënave.
− Backup dhe Recovery. Backup dhe recovery i bazës së të dhënave është i
nevojshëm të siguroj që baza e të dhënave duhet të ngritët në sistem për një
kohë të shpejtë pa marrë parasysh arsyen e rënies së saj nga sistemi.
Përdoruesit e bazës së të dhënave
Përdoruesit e bazës së të dhënave janë njerëzit që ju nevojiten informatat prej bazës
së të dhënave për përgjegjësitë e tyre biznesore. Përdoruesit e bazës së të dhënave në
aspektin më të gjerë klasifikohen në dy kategori dhe ato janë: programuesit e
aplikacioneve dhe përdoruesit e fundit (end users).
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Përdoruesit e bazës së të dhënave

Programerët e aplikacioneve
Programerët e aplikacioneve e
shkruajnë programin aplikativ
dhe bashkëveprojnë me të
dhënat bazë përmes gjuhëve
programuese: JAVA, C# etj

Përdoruesit e fundit (end users)
* Përdoruesit e Sofistikuar
* Përdoruesit e Specializuar
* Përdoruesit Naiv

Përdoruesit e fundit të sofistikuar
Përdoruesit e fundit të sofistikuar bashkëveprojnë me sistemin pa shkruar programe.
Forma e kërkesës së tyre zhvillohet duke shkruar pyetësorë të gjuhës në bazën e të
dhënave. Këto më pas i parashtrohen procesimit të pyetësorëve. Analistët të cilët i
paraqesin pyetësorët për t’i eksploruar të dhënat në bazën e të dhënave ndodhen në
këtë kategori.
Përdoruesit e fundit të specializuar
Këta përdorues shkruajnë aplikacione të specializuara të bazës së të dhënave të cilat
nuk përshtaten në kornizën e përpunimit të të dhënave. Aplikacionet përfshijnë dijen
bazike, sistemet të avancuara dhe ambiente të modelimit të sistemeve, etj.
Përdoruesit e fundit naiv
Këta përdorues bashkëveprojnë me sistemin duke përdorur programe aplikative të
përhershme. Shembull: Pyetësori bëhet nga studentët, emrat dhe numri i librave që
janë të huazuara në bazën e të dhënave të bibliotekës.
Analistët e sistemit
Analistët e sistemit përkufizojnë kërkesat e një përdoruesi të fundit, dhe zhvillojnë
specifikat për transaksionet e regjistruara që e plotësojnë këtë kërkesë.
Transaksionet e regjistruara (Canned Transaction)
Programet e gatshme të punuara përmes të cilave përdoruesit e fundit naiv
bashkëveprojnë me bazën e të dhënave quhen transaksione të regjistruara.
2.1.13 Fjalori i të dhënave
Fjalori i të dhënave i cili ndryshe njihet edhe si “katalog i sistemit,” është
centralizim i të dhënave për bazën e të dhënave. Ky përmban informata për tabelat,
përmbajtjen e fushave të tabelës, llojet e të dhënave, çelësat primarë, lidhjet që janë
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krijuar në mes të këtyre tabelave, integritetin referencial, “cascades update”,
“cascade delete”, etj. Këto informacione të ruajtura në fjalorin e të dhënave quhen
“Metadata”. Këto të dhëna në fjalor mund të konsiderohen si skedarë që ruhen në
Metadata. Fjalori i të dhënave është vegël për regjistrimin dhe procesimin e
informatave për të dhënat të cilat organizata i përdor. Fjalori i të dhënave është
katalogu qendror për Metadata. Fjalori i të dhënave mund të integrohet me DBMS
apo mund të jetë i ndarë. Fjalori i të dhënave mund të referencohet përgjatë
dizajnimit të sistemit, programimit dhe nga ekzekutimi aktiv i programeve. Njëri
prej funksioneve madhore i fjalorit të të dhënave është të zbatoj kufizimet (enforce
constraints) të vendosura në bazën e të dhënave nga dizajnuesi, sikurse integriteti
referencial dhe cascade delete. [16]
Metadata
Informatat (të dhënat) për të dhënat në bazën e të dhënave quhen Metadata.
Metadatat janë të vlefshme për pyetësorë (query) dhe manipulim me to, saktësisht
sikur të dhënat tjera në bazën e të dhënave.
2.1.14 Komponentët funksional të strukturës së sistemit të bazës së të dhënave
Komponentët funksional të strukturës së sistemit të bazës së të dhënave janë:
1. Menaxhimi i të ruajturave
2. Përpunuesi i pyetësorëve
Menaxhimi i të ruajturave (Storage Manager)
Menaxhimi i të ruajturave është përgjegjës për ruajtje, korrigjim dhe përditësim të të
dhënave në bazën e të dhënave. Komponentët e menaxhimit të ruajturave janë:
1.
2.
3.
4.

Autorizimi dhe menaxhimi integral
Menaxhimi i transaksioneve
Menaxhimi i skedarëve
Menaxhimi i buffer

Menaxhimi i transaksioneve
− Transaksioni është koleksion i operacioneve që bën një funksion të vetëm
logjik në aplikacionin e bazës së të dhënave.
− Komponentët e menaxhimit të transaksioneve sigurojnë që baza e të dhënave
të mbetet në gjendje të qëndrueshme pavarësisht nga dështimet e sistemit
dhe dështimet e transaksionit.
− Menaxheri i kontrollit të konkurrencës kontrollon bashkëveprimin ndërmjet
transaksioneve, për të siguruar konsistencën e bazës së të dhënave.
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Autorizimi dhe Menaxhimi i Integritetit
Kontrollon integritetin dhe autorizimin e përdoruesve për tu qasur në të dhëna.
Menaxheri i transaksioneve
Kjo siguron që baza e të dhënave të mbetet në gjendje të qëndrueshme pavarësisht
nga dështimi i sistemit. Menaxheri i transaksioneve menaxhon ekzekutimin e
kërkesës për operim në bazën e të dhënave.
Menaxheri i skedarëve
Menaxheri i skedarëve menaxhon caktimin e hapësirës në memorie. Skedarët
përdoren për të ruajtur koleksionet e të dhënave të njëjta. Sistemi i menaxhimit të
skedarëve menaxhon skedarët e pavarur, ndihmon të fut dhe korrigjon informatat e
regjistruara. Menaxheri i skedarëve krijon dhe mirëmban listën e strukturës dhe
indekset e caktuara në skemat e brendshme. Menaxheri i skedarëve mundet të:
−
−
−
−

Krijon skedarë
Fshij skedarë
Përditëson të dhënat e regjistruara në skedarë
Korrigjon të dhënat e regjistruara nga skedari

Buffer
Zona në të cilën blloku nga skedarët është lexuar shprehet si buffer. Menaxhimi i
buffer ka për qëllim maksimizimin e përformancës ose utilizimin e sistemeve
sekondare për ruajtje, përderisa e mbanë njëkohësisht ngarkimin e resurseve të
procesorit (CPU) nivel të ultë të tolerueshëm. Përdorimi i dy ose më tepër buferëve
të një skedari lejon transferimin e të dhënave të mbulohet me procesimin e të
dhënave.
Menaxheri i bufer-it
Menaxheri i buferit është përgjegjës për tërheqjen e të dhënave nga disku me të
dhënat e ruajtura në memorien kryesore. Programet thirren në menaxherin e buferit
kur ato kanë nevojë për bllok nga disku. Kërkesa e programit e jep adresën e bllokut
në memorien kryesore nëse ajo tashmë është prezent në bufer. Nëse blloku nuk është
në bufer, menaxheri i buferit alokon hapësirë në bufer për bllok, zëvendëson disa
blloqe të tjera nëse është e nevojshme që të bëjë hapësirë për bllokun e ri. Një
hapësirë është alokuar në bufer, menaxheri i buferit lexon në bllok nga disku në
bufer dhe kalon adresën e bllokut në memorien kryesore tek kërkuesi.
Treguesi (Indices)
Treguesi ofron qasje të shpejtë të njësive të të dhënave që mbajnë vlera të veçanta.
Indeksi është një listë e vlerave numerike të cilat japin radhitjen e të dhënave të
regjistruara kur ato janë sortuar në fusha të veçanta ose kolona të tabelave.
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2.1.15 Arkitektura e bazës së të dhënave
Arkitektura e bazës së të dhënave në mënyrë esenciale përshkruan lokacionin e të
gjitha pjesëve të informatave që formojnë aplikacionin e bazës së të dhënave.
Arkitektura e bazës së të dhënave gjerësisht mund të klasifikohet në dy-, tre- dhe
multi-tier arkitekturë. [11, 17]
2.1.15.1 Dy-Tier Arkitektura (Two-Tier Architecture)
Two-tier arkitektura është klient-server arkitekturë në të cilën klienti përmban
prezantimin e kodit dhe deklarimet SQL për qasje në të dhëna. Serveri i bazës së të
dhënave proceson deklarimet SQL dhe dërgon rezultatet e pyetësorëve prapa tek
klienti. Two-tier klient/server ofron ndarje bazike të detyrave. Klienti apo first-tier
është përgjegjës primar për prezantimin e të dhënave tek përdoruesi dhe “serveri”
apo second tier, është përgjegjës primar për furnizim me shërbime tek klienti.

Figura 2.8. Two-tier klient-server arkitektura

Prezantimi i shërbimeve
“Prezantimi i shërbimeve” i referohet pjesës së aplikacionit i cili prezanton të dhënat
tek përdoruesit. Veç kësaj ai gjithashtu ofron mekanizmin në të cilin përdoruesit do
të bashkëveprojnë me të dhënat. Një sqarim edhe më i thjeshtë është që prezantimi
logjik përcakton dhe bashkëvepron me interfejsin e përdoruesit. Prezantimi i të
dhënave në përgjithësi nuk përmban ndonjë rregull validuese (validation rules).
Shërbimet/objektet biznesore
“Shërbimet e biznesit” janë kategori e shërbimeve të aplikacioneve. Shërbimet e
biznesit enkapsulojnë nevojat dhe procesin e biznesit të organizatës. Këto rregulla
janë të derivuara nga hapat e nevojshëm për ta bërë biznesin në një organizatë. Këto
rregulla mund të jenë rregulla të miratimit që përdoren për të qenë të sigurt që
informatat e ardhura kanë tipe dhe formate valide ose ato mund të jenë rregulla
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procesuese të cilat sigurojnë që është duke u ndjekur procesi biznesor adekuat për ta
kompletuar operacionin.
Shërbimet e aplikacioneve
“Shërbimet e aplikacioneve” ofrojnë funksionet tjera të nevojshme për aplikacionin.
Shërbimet e të dhënave
“Shërbimet e të dhënave” ofrojnë qasje në lokacionet e të dhënave të pavarura. Të
dhënat mund të trashëgohen prej kornizave kryesore, SQL RDMS, apo sistemit për
qasje në të dhënat e regjistruara. Shërbimet e të dhënave ofrojnë interfejs standard
për qasje në të dhëna.
Avantazhet e Two-tier Arkitekturës
Two-tier arkitektura është arritje e mirë për sistemet me kërkesa stabile dhe numër
mesatar të klientëve. Two-tier arkitektura është më e thjeshta për tu implementuar
për shkak të ambienteve të mira zhvilluese.
Disavantazhet e Two-tier Arkitekturës
Mirëmbajtja e softuerit mund të jetë e vështirë sepse kompjuteri i klientit përmban
përzierje të prezantimit, validimit dhe biznesit logjik të kodit. Për të bërë ndryshime
domethënëse në biznesin logjik, kodi duhet të modifikohet në shumë kompjuterë të
klientit. Për më tepër performansa e two-tier arkitekturës mund të jetë e varfër kur
një numër i madh i klientëve paraqesin kërkesë sepse serveri i bazës së të dhënave
mund jetë trullosur me menaxhimin e mesazheve. Me një numër të madh të
menjëhershëm të klientëve, three-tier arkitektura mund të jetë e nevojshme.
2.1.15.2 Tre-Tier Arkitektura (Three-Tier Architecture)
“Multitier” shpesh referohet si “three-tier” apo “N-tier” arkitekturë që ofron shkallë
të gjerë të aplikacionit, mirëmbajtje të vogël dhe rrit ripërdorimin e komponentëve.
Three-tier teknologjia ofron metodë neutrale të teknologjisë së ndërtimit të
aplikacioneve klient/server me prodhuesit të cilët prodhojnë interfejsa standard dhe
ofrojnë shërbime për secilin “tier” logjik. Three-tier arkitektura është paraqitur në
figurën 2.9. Nga kjo figurë është e qartë që në kuadër të rritjes së performansës,
second-tier është përfshirë në mes të klientit dhe serverit.
Përmes “tier” interfejs standardeve, serviset bëhen të vlefshme për aplikacionet. Një
aplikacion i vetëm mund të përdor shumë servise të ndryshme të cilat mund të
jetojnë në platforma jo të njëjta apo janë zhvilluar dhe mirëmbahen me vegla të
ndryshme. Kjo qasje i mundëson një zhvilluesi t’i shtojë investimet në sistemet
ekzistuese përderisa krijon aplikacion të ri i cili mund t’i përdor resurset ekzistuese.
Megjithëse three-trier arkitektura adreson një performansë degradimi të two-tier
arkitekturës, kjo nuk është e koncentruar në adresimin e procesimit të ndarë.
Kompjuteri i klientit dha baza e të dhënave në server ende përmban ndarjen e njëjtë
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të kodit megjithëse detyrat e serverit me bazën e të dhënave reduktohen. Multipletier arkitektura ofron fleksibilitet më të madh në procesimin e ndarë. [11]

Figura 2.9. Three-tier klient server arkitektura

2.1.15.3 Multi-Tier Arkitektura (Multi-Tier Architecture)
Multi-tier, there-tier apo N-tier implementimi përdor mbivendosjen e arkitekturës
logjike there-tier në modelet fizike të distribuuar. Aplikacionet e serverit mund t’i
qasen serverëve të tjerë të aplikacioneve në mënyrë që t’i ofrojnë shërbime te
aplikacionet e klientit gjithashtu edhe për serverët e aplikacioneve të tjerë. Multipletier arkitektura në përgjithësi është klient-server arkitekturë. Kjo mund të jetë mjaft
e vështirë për tu implementuar për shkak të gjeneralitetit të tij. Megjithatë, dizajni i
mirë dhe implementimi i multiple-tier arkitekturës mund të ofroj shumë benifite nga
termat e përshkallëzimit, ndër-veprimtaria dhe fleksibiliteti.
Për shembull, në figurën 2.10, aplikacioni i klientit shikon tek aplikacioni i serverit
#1 të furnizoj me të dhëna nga aplikacioni i kornizës kryesore bazë. Aplikacioni i
serverit #1 nuk ka qasje direkte te aplikacioni i kornizës kryesore, por kjo nuk dihet
gjatë zhvillimit të serviseve të aplikacionit që aplikacioni i serverit #2 ofron shërbim
që t’iu qaset të dhënave nga korniza kryesore e aplikacionit i cili kënaq kërkesat e
klientit. Aplikacioni i serverit #1 më pas i kërkon shërbimet e duhura nga
aplikacionit i serverit #2 dhe pranon të dhënat e kërkuara të cilat më pas kalojnë tek
klienti.
Aplikacionet e serverëve mund të marrin forma të ndryshme. Aplikacioni i serverit
mund të jetë çfarëdo qoftë nga shërbimet e kostumizuara të aplikacionit, monitorimi
i procesimit të transaksioneve dhe pritjes së mesazheve tek CORBA/COM bazuar në
zgjidhje.[12]
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Figura 2.10. Arkitektura Multiple - Tier

2.1.16 Situatat ku DBMS nuk është e nevojshme
Gjithashtu është e nevojshme të specifikojmë situatën ku nuk është e nevojshme të
përdoret DBMS. Nëse sistemi tradicional i procesimit të skedarëve punon mirë dhe
nëse merr pak të holla dhe kohë për të dizajnuar bazën e të dhënave është mirë të
mos shkohet me DBMS. Për më tepër nëse vetëm një person mirëmban të dhënat
dhe ky person nuk ka aftësi në dizajnimin e bazës së të dhënave dhe nuk është i
përshtatshëm në përdorimin e DBMS atëherë nuk sugjerohet të shkohet me DBMS.
Pra, DBMS nuk sugjerohet në këto situata:
− DBMS nuk sugjerohet nëse aplikacioni është i thjeshtë, i mirë-definuar dhe
nuk pritet të ndryshoj.
− Koha e duhur e shpenzimeve nuk është e mundshme për shkak të
kërkesave në kohë reale.
− Qasja e shumëfishtë në të dhëna nuk kërkohet.
Krahasuar me sistemin e skedarëve, baza e të dhënave ka disa disavatanzhe:
1. Çmimi i lartë i DBMS i cili përfshin:
− Çmimin e lartë të harduerit
− Çmimin e lartë të programimit
− Çmimin e lartë të komunikimit
2. Procesimi i ngadaltë i disa aplikacioneve
3. Rrit dobësinë
4. Kthimin më të vështirë të të dhënave
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2.1.17 Prodhuesit e DBMS dhe produktet e tyre
Disa nga produktet më të popullarizuara të prodhuesve të DBMS dhe produkteve të
tyre përkatëse jepen në tabelën e mëposhtme:
prodhuesi

produkti

IBM

DB2/UDB & MVS
DB2/400
Informix Dynamic
Server (IDS)

Microsoft

Access
SQL Server
SQL Express

Open Source

MySQL
PostgreSQL

Oracle

Oracle DBMS
Oracel XE
RDB

Sybase

Adaptive Server
Enterprise (ASE)
Adaptive Server
Anywhere (ASA)
Watcom

Tabela 2.1. Prodhuesit e DBMS dhe produktet e tyre

Përmbledhje
Qëllimi kryesor i database management system është që të ruaj dhe manipuloj me të
dhënat në mënyrë efikase. Baza e të dhënave është një koleksion i organizuar i të
dhënave të lidhura në mes vete. Të gjithë të dhënat nuk japin informata të
përdorshme. Vetëm të dhënat e procesuara japin informata të përdorshme të cilat
ndihmojnë që organizata të merr vendime të rëndësishme. Para DBMS, sistemi
kompjuterik i procesimit të skedarëve përdorej për të ruajtur, manipuluar dhe
korrigjuar skedarë të mëdhenj me të dhëna. Sistemi kompjuterik i procesimit të
skedarëve kishte limite si duplifikimi i të dhënave, limiti i shpërndarjes së të
dhënave, dhe pamundësia e krijimit të programit për pavarësi të të dhënave. Në
mënyrë që ti kapërcejnë këto limite qasja në baza të të dhënave u zhvillua.
Avantazhi kryesor i qasjes së DBMS është pavarësia e të dhënave bazuar në
programe, përmirësimin e shpërndarjes së të dhënave, dhe përsëritja (teprica)
minimale e të dhënave. Në këtë kapitull në pamë evoluimin e DBMS dhe njohuri të
gjera të DBMS. Po ashtu, përgjegjësia e administratorit të bazës së të dhënave,
ANSI/SPARK, two-tier, three-tier arkitektura u analizuan në këtë kapitull.
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2.2 MODELI ENTITY-RELATIONSHIP
2.2.1 Blloqet e ndërtimit të Entity-Relationships (ER) diagrameve
ER diagramet janë vegël e modelimit grafik për standardizim të ER modelimeve.
Modelimet mund të zbatohen me ndihmën e paraqitjeve të ilustruara të entiteteve,
atributeve dhe lidhjeve relacionale (relationships). Gjëja më bazike e ndërtimit të
blloqeve të Entity-Relationships (ER) diagrameve janë entitetet, atributet dhe lidhjet
relacionale. [7, 13]
2.2.1.1 Entitetet (Entity)
Entitetet janë objekte që ekzistojnë dhe veçohen prej objekteve tjera. Me fjalë të
tjera, entitetet mund jenë identikim unik.
Shembuj të entiteteve janë:
− Një person i veçantë, për shembull Dr. Ragip Kastrati është një entitet
− Një departament i veçantë, për shembull Departameni i Mekatronikës
− Një vend i veçantë, për shembull qyteti i Prizrenit mund të jetë entitet
2.2.1.2 Llojet e entiteteve
Llojet e entiteteve apo bashkësia e entiteteve është koleksion i entiteteve të njëjta.
Disa nga llojet e entiteteve janë:
− Të gjithë studentët e UBT – së, themi STUDENTI.
− Të gjitha kurset e UBT – së, themi KURSI.
− Të gjitha departamentet e UBT – së, themi DEPARTAMENTI
Entitetet mund ti përkasin edhe më shumë së një lloji të entitetit. Për shembull, stafi
i universitetit që punon në një departament të veçantë mund të ndjek edukimin e
lartë në gjysmë orari. Prandaj personi i njëjtë është PROFESOR në një instancë dhe
STUDENT tek instanca tjetër.
2.2.1.3 Lidhjet relacionale (Relationship)
Lidhjet relacionale janë një asociacion i entiteteve ku njëri asocim përfshin një
entitet nga secili lloj i entiteteve pjesëmarrëse ndërsa lloji i lidhjes relacionale është
asocim i kuptueshëm në mes të llojeve të entitetit.
Shembuj të lidhjeve relacionale janë:
− Të mësuarit është lidhje relacionale në mes PROFESOR dhe STUDENT.
− Të blerit është lidhje relacionale në mes PRODHUES dhe BLERËS.
− Trajtimi mjekësor është lidhje relacionale në mes DOKTOR dhe PACIENT.
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2.2.1.4 Atributet
Atributet janë pronë e llojeve të entiteteve. Me fjalë të tjera, entitetet përshkruhen në
bazën e të dhënave si bashkësi e atributeve.
Disa nga shembujt e atributeve janë:
− Prodhuesi, çmimi dhe pesha janë atribute të TELEFON.
− Numri i ID, emri, nota janë atribute të STUDENT.
− Gjerësia e brezit të të dhënave, gjerësia e brezit të adresimeve, shpejtësia e
orës (clock speed) janë atribute të MIKROPROCESOR.
2.2.1.5 ER Diagramet
ER diagramet përdoren për të paraqitur skemat e bazës së të dhënave.
Në ER diagrame:
−
−
−
−

Katrori paraqet bashkësinë e entiteteve
Elipsa paraqet atributin
Diamanti paraqet lidhjen relacionale
Vijat paraqesin lidhjen e atributeve në bashkësinë e entiteteve dhe
bashkësinë e entiteteve në bashkësinë e relacioneve. [7]
Bashkësia e entiteteve
Atributet
Lidhja relacionale

Shembull i ER Diagramit
Le ta marrim një shembull të një ER diagrami të thjeshtë siç shihet në Figurën 2.11.
Në ER diagrame janë dy entitete STUDENT dhe KLASA. Dy atribute të thjeshta të
cilat përkojnë me STUDENT janë Numri i ID dhe emri. Atributet të cilat përkojnë
me entitetit KLASA janë emri i lëndës dhe numri i sallës. Lidhja relacionale në mes
të dy entiteteve STUDENT dhe KLASA është e pranishme.

Figura 2.11. ER diagrami
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2.2.2 Klasifikimi i bashkësisë së Entiteteve
Bashkësia e entiteteve në kuptimin e gjerë mund të klasifikohet në:
1. Entitete të forta
2. Entitete të dobëta
3. Entitete asociative
Bashkësia e entiteteve

Entitetet e forta

Entitetet e dobëta

Entitetet asociative

Paraqitja

2.2.2.1 Entitetet e forta
Entitetet i fortë është ai i cili ekzistenca e tij nuk varet nga entitetet e tjera.
Shembull
Marrim shembullin kur studenti merr kursin që do ta ndjek. Këtu studenti është
entitet i fortë.
Studenti

mer
r

Kursin

Në këtë shembull, Kursi identifikohet si entitet i dobët sepse, nëse nuk ka student që
do ta merrte një kurs të veçantë, atëherë ky kurs nuk mund të ofrohet. Entiteti
KURSI varet nga entiteti STUDENTI.
2.2.2.2 Entitetet e dobëta
Entiteti i dobët është ai i cili ekziston duke u varur nga entitetet tjera. Në disa raste
entitetet e dobëta nuk kanë çelës primar.
Shembull
Marrim shembullin kur klienti merr hua. Këtu hua-ja, është entitet i dobët. Për çdo
hua, duhet së paku të jetë një klient. Këtu entiteti kredi varet nga entiteti klienti
kështu që hua-ja është entitet i dobët.
Klienti

Huaz
on

Kredi
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2.2.3 Klasifikimi i atributeve
Atributet përdoren për të përshkruar vetitë e entiteteve. Atributet në kuptimin e gjerë
mund të klasifikohen duke u bazuar në vlerën dhe strukturën. Bazuar në vlerë
atributet mund të klasifikohen në njëvlerëshe (single value), shumëvlerëshe
(multivalue), dhe atribute me vlerë null. Bazuar në strukturë, atributet mund të
klasifikohen si të thjeshta dhe të përbëra. [13, 15]
Klasifikimi i atributeve

Klasifikimi bazuar në vlera

Atribute
njëvlerëshe

Atribute
shumëvlerëshe

Klasifikimi bazuar në strukturë

Atribute
të derivuara

Atribute
null

Atribute
të thjeshta

Atribute
të përbëra

2.2.3.1 Simbolet që përdoren në ER Diagrame
Elementet në diagramet ER janë Entitete, atribute dhe lidhje relacionale. Llojet e
ndryshme të entiteteve si të forta, buta dhe entitetet asociative, llojet e ndryshme të
atributeve si atribute shumëvlerëshe dhe atributet e derivuara si dhe lidhjet
relacionale të identifikuara dhe simbolet e tyre përkatës janë si më poshtë. [17]
Entitet i fortë

Entitet asociativ

Entitet i dobët

Atribut

Lidhje relacionale

Atribut shumëvlerësh

Identifikimi i
lidhjes relacionale

Atribut i derivuar

Atributi njëvlerësh
Atributi njëvlerësh do të thotë se vetëm një vlerë asocon me këtë atribut.
Shembull
Shembulli atributit një vlerash është mosha e personit, ID Studentit, Numri i
regjistrimit të veturës etj.
Paraqitja e atributit një vlerash në ER diagram
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Atributi shumëvlerësh
Në rastet e atributit shumëvlerësh, më shumë se një vlerë asocon me këtë atribut.
Paraqitja e atributit shumëvlerësh në ER diagram
Shembull i atributit shumëvlerësh
1. Konsidero një entitet PUNETOR. Punëtori mund të ketë disa aftësi, kështu
që aftësitë që asocojnë me punëtorin janë atribute shumëvlerëshe.

Emri i
punetori
t

PUNETOR

Mosha
punetorit
Aftësite

2. Numri i kuzhinierëve në hotel është shembull i atributit shumëvlerësh.
Gjithashtu hoteli ka lloje të ndryshme të artikujve ushqimor. Kështu që
asocimi i artikujve ushqimor me entitetin HOTEL është shembull i atributit
shumëvlerësh.
Kuzhinierët
Emri i
hotelit

HOTEL
Artikuj
ushqimor

3. Aplikacioni asocon me një qark të integruar (Integratet Circuit – IC). IC
mund të përdoret për aplikacione të ndryshme. Këtu IC është për qarkun e
integruar.
Emri i
IC

IC

Aplikacionet
përdorin IC

4. Lëndët që ligjërohen nga stafi. Stafi mund të ligjëroj më shumë se një lëndë
në semestër të ndryshëm, ky është një shembull i atributeve shumëvlerëshe.
Emri i
stafit

Fusha e
specializimit

ID Stafit
STAFI

Lëndët e
ligjeruara

Për më tepër stafi mund të jetë ekspertë në një apo më shumë fusha. Kështu
që fusha e specializimit konsiderohet si atribut shumëvlerësh.
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Atributi i derivuar
Vlera e atributeve të derivuara mund të derivohet nga vlera e atributeve apo
entiteteve tjera të ndërlidhura.
Në ER diagram, atributi i derivuar paraqitet nga elipsa me pika. [13]
Paraqitja e atributit të derivuar në ER diagram
Shembull i atributit të derivuar
1. Mosha e personit mund të derivohet nga data e lindjes së personit. Në këtë
shembull, mosha është atribut i derivuar.
Emri i
personit

PERSON

Mosh
a

2. Eksperienca e të punësuarit në një organizatë mund të derivohet nga data e
fillimit të punës së të punësuarit.
Emri i
personit

PUNETOR

Eksperien
ca

3. Nota mesatare (NM) e studentit mund të derivohet nga notat e studentit (NP)
Emri i
studenti
t

Nr. ID
STUDENT

NP

Vlera Null e atributeve
Në disa raste, entitete të ndryshme mund të mos kenë ndonjë vlerë të aplikueshme
për atributin. Për situata të tilla krijohet vlera special e quajtur NULL.
Situata ku vlera është NULL

Nuk aplikohet

Nuk dihet

Shembull
Në format e aplikimit, është një kolonë që quhet nr. i telefonit dhe nëse një person
nuk ka fare telefon atëherë një vlerë null është e futur në atë kolonë.
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Atributet e përbëra
Atribute të përbëra janë ato të cilat mund ndahen në atribute më të thjeshta.
Shembull
Marrim atributin “adresa” i cili mund të ndahet në më të thjeshtë si “emri i rrugës”,
qyteti, pinkodi dhe shteti.
Adresa

Nr. i rruges

Qyteti

Shteti

Pinkodi

Si shembull tjetër të atributeve të përbëra konsiderojmë gradimin e fituar nga
studimi përkatës i cila mund të radhitet nga bachelor, pasuniversitar dhe doktoratë
etj. Në kë rast gradimi mund të konsiderohet si atribut i përbërë.
Gradimi

Bachelor

Pasgraduimi

Doktoratë

2.2.4 Shkallëzimi i lidhjeve relacionale
Shkallëzimi i lidhjeve relacionale i referohet numrit të entiteteve të asocuara. Në
kuptimin e gjerë shkallëzimi i lidhjeve relacionale mund të klasifikohet në lidhje
relacionale: unare, binare dhe trenare. [18]
2.2.4.1 Lidhjet relacionale unare
Lidhjet relacionale unare ndryshe njihen edhe si lidhje relacionale rekursive. Në
lidhjet relacionale unare numri i entiteteve të asocuara është një. Entiteti i lidhur me
veten njihet si lidhje relacionale rekursive. [18]
Kapiten_i
LOJTARI

Roli dhe relacioni rekursiv
Kur një bashkësi e entiteteve shfaqet në më shumë se një lidhje relacionale, përdoret
një praktikë siç është shtimi i etiketave në lidhjet konektuese. Këto etiketa quhen
role.
Shembull
Në këtë shembull, gruaja dhe burri referohen si role.
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PERSON

Burri

Gruaja
martu
arme

2.2.4.2 Lidhjet relacionale binare
Në lidhjet relacionale binare janë të involvuara dy entitete. Konsiderojmë
shembullim ku secili anëtar i stafit do të caktohet në një departament përkatës. Këtu
dy entitetet janë STAF dhe DEPARTAMENT. [7]
është
caktua
r

Staf

Departament

2.2.4.3 Lidhjet relacionale trenare
Në lidhjet relacionale ternare janë të involvuara tri entitete njëkohësisht. Lidhjet
relacionale ternare kërkohen kur lidhja relacionale binare nuk është e mjaftueshme
të sigurojë një përshkrim të semantikës së lidhjes së tri entiteteve. [7]
Shembull
Marrim shembullin e të punësuarve që janë të caktuar në projekt. Këtu kemi tri
entitete: PUNETOR, PROJEKTI dhe LOKACIONI. Lidhja relacionale është
“caktuar të”. Shumë punëtorë mund të caktohen në një projekt kështu që ky është
një shembull i relacionit një-me-shumë (one-to-many).
LOKACIONI
1
1
PROJEKTI

N
caktuar
të

PUNETOR

2.2.4.4 Lidhjet relacionale katërnare
Lidhja relacionale katërnare përfshin katër entitete. Shembull i lidhjes relacionale
katërnare është “Profesori ligjëron lëndën studentëve duke përdorur sllajde”. Këtu
katër entitetet janë: PROFESOR, SLLAJDE, LENDA dhe STUDENT. Lidhja
relacionale në mes të entiteteve është “ligjëron”.
SLLAJDE

PROFESOR

ligjëron

STUDENT

LENDA
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2.2.5 Klasifikimi i lidhjeve relacionale
Lidhja relacionale është një lidhje në mes të një apo më shumë entiteteve. Kjo lidhje
relacionale në kuptim të gjerë mund të klasifikohet në relacion: një-me-një (one-toone), një-me-shumë (one-to-many), shumë-me-shumë (many-to-many) dhe relacion
rekursiv. [7]
2.2.5.1 Lloji i lidhjes relacionale një-me-shumë (one-to-many)
Lidhja relacionale që lidh entitetin me më shumë se një entitet quhet lidhje
relacionale një-me-shumë. Shembull i relacionit një-me-shumë është “shteti ka
qytete”. Për një shtet i cili mund të ketë më shumë se një qytet atëherë ky është
shembulli i lidhjes relacionale një-me shumë. Shembull tjetër i këtij relacioni është
“prind-fëmijë”. Për një prind mund të ketë më shumë se një fëmijë. Kështu që ky
është shembulli i relacionit një-me-shumë.
2.2.5.2 Lloji i lidhjes relacionale një-me-një (one-to-one)
Lidhja relacionale një-me-një është rast special i relacionit një-me-shumë. Relacioni
një-me-një është shumë i rrallë. Relacioni në mes të “Presidentit dhe Shtetit” është
shembull i lidhjes relacionale një-me-një. Në përgjithësi, shteti nuk ka më shumë se
një president kështu që relacioni në mes të shtetit dhe presidentit është shembull i
lidhjes relacionale një-me-një. Shembull tjetër i këtij relacioni është “Shtëpia me
Lokacionin”. Është e qartë se shtëpia ka vetëm një lokacion.
2.2.5.3 Lloji i lidhjes relacionale shumë-me-shumë (many-to-many)
Relacioni në mes të entiteteve PUNETOR dhe PROJEKT është shembull i lidhjes
relacionale shumë-me-shumë. Shumë punëtor punojnë në shumë projekte, kështu që
relacioni në mes të punëtorit dhe projektit është lidhje relacionale shumë-me shumë.
Lloji i relacionit

Paraqitja

Shembulli

Një-me-një

PRESIDENT

SHTET

Një-me-shumë

DEPARTAMENT

PUNETOR

Shumë-me-shumë

PUNETOR

PROJEKT

Shumë-me-një

PUNETOR

DEPARTAMENT

Tabela 2.2. Llojet e lidhjeve relacionale
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2.2.5.4 Lloji i lidhjes relacionale shumë-me-një (many-to-one)
Lidhja relacionale në mes të PUNETOR dhe DEPARTAMENT është një shembull i
relacionit shumë-me-një. Këtu mund të jenë shumë PUNETOR në një
DEPARTAMENT. Kështu që relacioni në mes të PUNETOR dhe
DEPARTAMENT është lidhje relacionale shumë-me-një. Të katër relacionet në
mënyrë tabelore janë të paraqitura në figurën 2.12.
2.2.6 Reduktimi i ER diagrameve në tabela
Për ta implementuar bazën e të dhënave është e nevojshme të përdorim modelin
relacional (relational model). Kjo është mënyra më e thjeshtë e hartëzimit nga ER
modeli në atë relacional. Kjo është pothuajse ngjashmëri një-me-një në mes të
konstruktit ER dhe atij relacional. [7, 11, 19]
2.2.6.1 Hartëzimi i algoritmeve
Hartëzimi i algoritmeve na jep procedurën të hartëzojmë ER diagramin në tabela.
Rregullat për hartëzimin e algoritmeve janë si vijon:
− Për secilin lloj të entitetit të fortë të deklaruar me E, krijo tabelë të re.
Kolona e tabelës është atribut i llojit të entitetit E.
− Për çdo entitet të dobët W është i shoqëruar vetëm me një lidhje pronësie 11, identifiko tabelën T të llojit të entitetit pronar. Përfshiji sikurse shtyllat e
T, të gjitha atributet e thjeshta dhe komponentët e thjeshta të atributeve
kompozite të W.
− Për secilin entitet të dobët W që është i shoqëruar me një lidhje pronësie 1-N
ose M-N ose merr pjesë në më shumë se një lidhje relacionale, krijo një
tabelë T dhe i përfshij në kolonën e saj të gjitha atributet e thjeshta dhe
komponentët e thjeshta të atributeve të përbëra të W. Gjithashtu formo
çelësin primar duke e përfshirë si çelës të huaj (foreign key) në R çelësin
primar të entitetit që ky e zotëron.
− Për secilin lloj të lidhjes relacionale binare 1-1 që e deklarojmë me R,
identifiko tabelën S dhe T të llojeve të entiteteve pjesëmarrëse. Zgjedh S,
preferohet të zgjidhet njëra me pjesëmarrje të plotë. Përfshije si çelës të huaj
(foreign key) në S, çelësin primar të T. Përfshije si kolonë të S, të gjitha
atributet dhe komponentët e thjeshta të atributeve të përbëra të R.
− Për secilin lloj të lidhjes relacionale binare 1-N që e deklarojmë me R,
identifiko tabelën S, e cila është në anën N dhe entitetet pjesëmarrëse T.
Përfshije si çelës të huaj (foreign key) në S çelësin primar të T. Gjithashtu
përfshije si kolonë të S, të gjitha atributet dhe komponentët e thjeshta të
atributeve të përbëra të R.
− Për secilin lloj të lidhjes relacionale M-N që e deklarojmë me R, krijo një
tabelë T dhe përfshij si kolona të T, të gjitha atributet dhe komponentët e
thjeshta të atributeve të përbëra të R. Përfshije si çelës të huaj, çelësin primar
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të llojeve të entiteteve pjesëmarrëse. Specifiko si çelës primar të T, listën e
çelësave të huaj.
− Për secilin atribut shumëvlerësh, krijo një tabelë të re T dhe përfshij si
kolona të T, atributet dhe komponentët e thjeshta të atributit A. Përfshij si
çelës të huaj, çelësin primar të entitetit apo llojit të lidhjes relacionale që ka
A. Specifiko si çelës primar të T, çelësin e huaj dhe kolonat që përkojnë me
A.
Entitetet rregulluare
Entitetet rregulluare janë entitetet që kanë ekzistencë të pavarur dhe përgjithësisht
paraqesin objektet e botës reale si personi dhe produkti. Entitetet rregulluare
paraqiten nga drejtkëndëshi me një vijë të vetme.
2.2.6.2 Hartëzimi i entiteteve rregulluare
− Secili lloj i entitetit rregulluar në ER diagram është transformuar në relacion.
Emri i dhënë relacionit është përgjithësisht i njëjtë si lloji i entitetit.
− Secili atribut i thjeshtë i llojit të entitetit bëhet atribut i relacionit.
− Identifikuesi i entitetit bëhet çelës primar i relacionit përkatës.
Shembulli 1
Hartëzimi i llojeve të entiteteve rregulluare lojtar tenisi.
Emri

LOJTARI

Nacionaliteti

Pozita

Numri i
grand
slam te
fituara

Ky diagram është konvertuar në tabelën përkatëse si më poshtë:
Emri i lojtarit
Roger Feder
Andy Rodick

Nacionaliteti

Pozita

Zvicër
SHBA

1
2

Numri i grand
slam të fituara
5
4

Këtu,
− Emri i entitetit = Emri i relacionit apo tabelës
Në shembullin tonë, emri i entitetit është LOJTAR i cili është emër i tabelës.
− Atributet e ER diagramit = Emri i kolonës së tabelës
Në shembullin tonë Emri, Nacionaliteti, Pozita dhe Numri i Grand Slam të fituara
janë fushat që formojnë kolonat e tabelës.
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2.2.6.3 Konvertimi i atributeve të përbëra nga ER diagramet në tabela
Kur llojet e entiteteve rregulluare kanë atribute të përbëra, vetëm atributet e
komponentëve të thjeshta të atributeve të përbëra janë të përfshira ne relacion. [7]
Shembull
Në këtë shembull atributet e përbëra janë: Adresa e klientit cila konsiston me
Rrugën, Qyteti, Shteti dhe Zip Kodi.
Qyteti

Emri i
klientit

Rruga
Shteti

Adresa
e klientit

KLIENTI

ID-Klientit

Zip

KLIENTI
ID-Klientit

Emri i klientit

Rruga

Qyteti

Shteti

Zip

Kur lloji i entitetit rregulluar përmban atribute shumëvlerëshe, krijohen dy relacione
të reja.
Relacioni i parë përmban të gjitha atributet e llojit të entitetit përveç atributeve
shumëvlerëshe.
Relacioni i dytë përmban dy atribute që formojnë çelësin primar të relacionit të parë
i cili bëhet çelës i huaj në relacionin e dytë. I dyti është atribut shumëvlerësh.
2.2.6.4 Hartëzimi i atributeve shumëvlerëshe nga ER diagramet në tabela
Atributet shumëvlerëshe kanë më shumë se një vlerë. Një mënyrë e hartëzimit të
atributeve shumëvlerëshe është të krijuarit e dy tabelave. [7]
Shembull
Në këtë shembull, aftësitë asocojnë me PUNETOR që është atribut shumëvlerësh,
përderisa PUNETOR mund të ketë më shumë se një aftësi si: montues, elektricist,
mekanik etj.
Adresa
e
punëtori
t
ID-Punëtor

Emri i
punëtori
t

PUNETOR

Aftësia
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PUNETOR
ID-Punëtor

Emri i punëtorit

Adresa e punëtorit

Aftësia-punëtorit

ID-Punëtor

Aftësia

2.2.6.5 Konvertimi i “Entiteteve të dobëta” nga ER diagramet në tabela
Entitetet e dobëta nuk kanë ekzistencë të pavarur dhe ato ekzistojnë vetëm në saje të
lidhjeve relacionale të identifikuara me ndonjë lloj tjetër entiteti të thirrur nga
zotëruesi.
Për secilin lloj entiteti të dobët, krijo një relacion dhe përfshij të gjitha atributet e
thjeshta si atribute të atij relacionit. Pastaj përfshij çelësin primar në relacionin e
identifikuar si atribut të çelësit të huaj te ky relacion i ri.
Çelësi primar i relacionit të ri është kombinim i çelësit primar të identifikuar i prirë
nga lloji i entitetit të dobët. Në këtë shembull VARUR është entitet i dobët. [7, 13]
Emri i
punëtori
t

Mosha

ID-Punëtor
PUNËTOR
k
a

Data e
lindjes

VARUR

Emri i
varur

Relacioni
me
punëtor

Tabela përkatëse e marrë nga
PUNËTOR
ID-Punëtor

Emri i punëtorit

Data e lindjes

Mosha

ID-Punëtor

VARUR

Emri i varur

Relacioni me
punëtor
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2.2.6.6 Konvertimi i lidhjeve relacionale binare në tabela
Lidhja relacionale e cila involvon dy entitete mund të shprehet si lidhje relacionale
binare. Kjo lidhje mund të jetë një-me-një, një-me-shumë, shumë-me-një dhe
shumë-me-shumë. [9, 11]
Hartëzimi i lidhjes relacionale binare një-me- shumë
Për secilin 1-M lidhje relacionale, së pari krijo lidhjen relacionale për secilin nga dy
llojet e entiteteve pjesëmarrëse në lidhjen relacionale.
Shembull
Një klient mund të bëjë shumë porosi. Kështu që relacioni në mes të dy entiteteve
KLIENT dhe POROSI është lidhje relacionale një-me-shumë. Në lidhjen relacionale
një-me-një, përfshij atributin e çelësit primar të entitetit në njërën anë të lidhjes
relacionale si çelës të huaj në relacionin që është në shumë anë të lidhjes relacionale.
Emri i
klientit

IDKlient

KLIENT

Adresa
e
klientit

paraqi
t
IDPorosi

POROSI

Data e
porosisë

Këtu kemi dy entitete KLIENT dhe POROSI. Lidhja relacionale në mes të KLIENT
dhe POROSI është një-me-një. Për dy entitetet krijohen dy tabela me emrat
KLIENT dhe POROSI siç shihet më poshtë. Çelësi primar ID-Klientit në relacionin
KLIENT bëhet çelës i huaj në relacionin POROSI.
KLIENT
ID-Klient

Emri i klient

Adresa e klient

Data e porosisë

ID-Klient

POROSI
ID-Porosi

Lidhja relacionale binare një-me-një mund të shihet si rast special i lidhjes
relacionale një-me-shumë.
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Procesi i hartëzimit i lidhjes relacionale një-me-një kërkon dy hapa. Së pari dy
relacione janë krijuar, një për secilin lloj të entitetit që merr pjesë. Së dyti çelësi
primar i njërës lidhje relacionale është përfshirë si çelës i huaj në relacionin tjetër.
2.2.6.7 Hartëzimi që asocion entitetin në tabelë
Lidhjet relacionale shumë-me-shumë mund të modelohen si entitete asociative në
ER diagram. [7, 13]
Shembull 1. Pa identifikues
Këtu entiteti asociativ është LINJAPOROSITESE, e cila është pa ndonjë
identifikues. Ky entitet asociativ LINJAPOROSITESE nuk ka ndonjë atribut çelës.
IDPorosi

Data e
porosisë

POROSI

LINJAPROSOSITE
SE

IDProdukt

Çmimistandar
d

PRODUKT

Përshkri
mprodukt

Produkt
final

Hapi i parë është të krijohen tri relacione, një për secilin nga dy llojet e entiteteve
pjesëmarrëse dhe e treta për entitetin asociativ. Relacioni që formohet prej entitetit
asociativ është relacioni asociativ.
POROSIA
ID-porosi

Data e porosisë

LINJA POROSITESE
ID-Produkt

Data e porosisë

Sasia

ID-Produkt

Përshkrimprodukt

Produkt-final

PRODUKT
Çmimistandard

Shembull 2. Me identifikues
Ndonjëherë modeleve të të dhënave ju caktohet një identifikues (identifikues
surrogat) te llojet e entiteteve asociative në ER diagram. Janë dy arsye që e shtyjnë
këtë qasje:

48

1. Llojet e entiteteve asociative kanë një identifikues natyral që është familjar
për përdoruesit e fundit.
2. Identifikuesi i zakonshëm nuk mund që në mënyrë unike të identifikoj
instancën e entitetit asociativ.
Emri

Data

KLIENTI

TRANSPO
RT

IDKlienti

Transpor
t-Nr

Prodhue
s-ID

Data

PRODHUES

Sasia

a) Transport-Nr është identifikues natyral për përdoruesin e fundit
b) Identifikuesi i zakonshëm që konsiston nga kombinimi i ID-Klienti dhe
Prodhues-ID nuk e identifikon në mënyrë unike instancën e TRANSPORT.
KLIENTI
ID-Klienti

Emri

Transport-Nr

ID-Klienti

Prodhues-ID

Adresa

Atributet tjera

TRANSPORTI
Prodhues-ID

Data

Sasia

PRODHUESI
Atributet tjera

2.2.6.8 Konvertimi i lidhjes relacionale unare në tabela
Lidhjet relacionale unare gjithashtu thirren edhe si lidhje relacionale rekursive. Dy
rastet më të rëndësishme të relacioneve unare janë një-me-shumë dhe shumë-meshumë. [7, 18]
Lidhja relacionale unare një-me-shumë
Secili punëtor ka saktësisht një menaxher. Punëtori i caktuar mund të menaxhoj prej
zero deri në shumë të punësuar. Çelësi i huaj në relacion emërohet Menaxher-ID.
Atributet kanë fushën e njëjtë sikurse çelësi primar Punëtor-ID.
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Emri

Punëtor
-ID

Datëlindj
a

PUNETOR

MENAXHE
R

Punëtor-ID

Emri

Datëlindja

Menaxher-ID

2.2.6.9 Konvertimi i lidhjes relacionale trenare në tabela
Lidhja relacionale trenare është relacion në mes të tri llojeve të entiteteve. Të tri
entitetet e dhëna në këtë shembull janë: PACIENT, FIZIKANT dhe TRAJTIM.
PACIENT-TRAJTIM është entitet asocues. [7, 11]
IDPacient

EmriPacient

IDFizikant

EmriFizikant

PACIENT
FIZIKANT

Data
PACIENT
TRAJTIM

Rezultatet

Ora

PACIENT

TrajtimKodi

Përshkrimi

Atributet e çelësit primar: ID-Pacient, ID-Fizikan dhe Trajtim-Kodi bëhen çelës
foreign në PACIENT TRAJTIMI. Këto atribute janë komponentë të çelësit primar
PACIENT dhe TRAJTIM.
PACIENT TRAJTIM
ID-Pacient

Emri-Pacient
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FIZIKANT
ID-Fizikant

Emri-Fizikant

PACIENT TRAJTIM
ID-Pacient

ID-Fizikant

Trajtim-Kodi

Data

Ora

Rezultatet

TRAJTIM
Trajtim-Kodi

Përshkrimi

2.2.7 Modeli Entity-Relationship i zgjeruar (EER Model)
Konceptet bazike të ER modelit nuk janë të mjaftueshme për disa aplikacione
komplekse. Kështu që nevojiten disa koncepte semantike shtesë të modelit të cilat
ofrohen nga ER modeli i zgjeruar (EER). EER modeli është zgjerim origjinal i ER
modelit me konstruktim të ri të modelit. Konstruktet e reja të modelimit të njohura
në EER model janë lidhje relacionale superlloj (superklasë) / nënlloj (nënklasë).
Superllojet lejojnë të modelohet lloji entitetit të përgjithshëm, ndërsa nënlloji lejon
që të modelohen llojet e entiteteve të specializuara.
Modeli Entity-Relationship i Zgjeruar (EER) = ER Model + relacionet hierarkike
EER modeli posaçërisht përdoret kur natyra e ndërtimit të modelit është e orientuar
në objekte (object-oriented) dhe përdorimi i trashëgimit (inheritance) redukton
kompleksitetin e dizajnit. Modeli EER e zgjeron modelin ER që të lejoj të
përfshihen lloje të ndryshme të abstragimit si dhe lejon që kufizimet (constraints) të
jenë më të qarta. [7, 13]
2.2.7.1 Superlloji apo Superklasa
Superlloji apo superklasa është një lloj i përgjithshëm i entitetit që ka lidhje
relacionale me një apo më shumë nënlloje. Për shembull LOJTAR është një lloj i
entitetit të përgjithshëm i cili ka lidhje relacionale me një apo më shumë nënlloje si
LOJAR FUTBOLLI, LOJTAR KRIKETI, LOJTAR TENISI etj. [7]
2.2.7.2 Nënlloji apo Nënklasa
Nënlloj apo nënklasë është nëngrupimi i entiteteve në një lloj të entitetit që është
kuptimplotë për organizatën. Llojet nënklasës të entiteteve janë lloje të specializuara
të entiteteve të superklasës. Llojet e entiteteve nënklasë paraqesin nënbashkësi apo
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nëngrupe të instancave të entitetit të superklasës. Nënllojet trashëgojnë atributet dhe
lidhjet relacionale të superllojit të tyre.
Marrim shembull llojin e entitetit MOTORI, i cili ka dy nënlloje MOTOR NAFTË
dhe MOTOR BENZIN.
Marrim shembull llojin e entitetit STUDENT, i cili ka dy nënlloje BACHELOR dhe
MASTER.
2.2.8 Përgjithësimi dhe Specializimi

STUDENT

d
ORAR I PLOTE
STUDENT

GYSEM ORARI
STUDENT

Specializimi

Përgjithësimi

Përgjithësimi dhe specializimi janë dy fjalë për koncept të njëjtë por kuptim të
kundërt. I vështrojmë prej dy drejtimeve të kundërta. Përgjithësimi është procesi
poshtë-lartë i defnimit të përgjithshëm të llojit të entiteteve nga bashkësia e shumë
llojeve të entiteteve të specializuara. Specializimi është procesi lartë-poshtë i
definimit të një apo më shumë nënllojeve të superllojit.
Përgjithësimi është proces i minimizimit të ndryshimit në mes entiteteve të
identifikuara nga tiparet e përbashkëta. Kjo gjithashtu mund të definohet si proces i
definimit të përgjithshëm të llojit të entitetit nga bashkësia e llojeve të entitetit.
Specializimi është proces i identifikimit të nënbashkësisë nga bashkësia e entitetit
(superbashkësi) që ndan disa karakteristika të dallueshme. Në specializim superklasa
definohet në fillim dhe nënklasat definohen më pas. Specializimi është proces i
pamjes së objekteve më të përmirësuara, pra si objekte më të specializuara.
Specializimi thekson diferencën në mes të objekteve.
Për shembull konsiderojmë llojin e entitetit STUDENT, i cili për më tepër mund të
klasifikohet në ORAR I PLOTE STUDENT dhe GJYSEM ORARI STUDENT.
Klasifikimi i STUDENT në ORAR I PLOTE STUDENT dhe GJYSEM ORARI
STUDENT quhet specializim. [7]

2.2.9 Lidhja relacionale ISA dhe trashëgimia e atributeve
Lidhja relacionale ISA mbështet trashëgimin e atributeve dhe pjesëmarrjen në
lidhjen relacionale. Në EER diagram, lidhja relacionale e nënklasës paraqitet me
lidhjen relacionale ISA. Trashëgimia e atributeve është tipar me të cilin entitetet e
nënklasës trashëgojnë vlerat për tërë atributet e superklasës.
Marrim shembullin e bashkësisë së entitetit PUNETOR në bankë. PUNETOR në
bankë mund të jetë NEPUNES, MENAXHER, KESHIER, LLOGARITAR etj.
Vërehet se këto atribute duhet të trashëgojnë disa nga atributet e PUNETOR.
Në shembullin e mëposhtëm superklasë është PUNETOR dhe nënklasë janë
NEPUNES, MENAXHER dhe KESHIER. Nënklasat trashëgojnë atributet e
superklasës. Meqenëse çdo anëtar i superklasës është anëtar ISA i superklasës, rrethi
poshtë bashkësisë së entitetit PUNETOR paraqet lidhjen relacionale ISA. [13]
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Rrethi
paraqet
lidhjen
relacionale
ISA

PUNETOR

NEPUNES

MENAXHER

KESHIER

2.2.10 Trashëgimia e shumëfishtë
Nënklasa me më shumë se një superklasë thirret nënklasë e ndarë. Nënklasa
trashëgon jo vetëm atributet e superklasës së saj direkte, por të gjitha superklasave
paraardhëse që kanë trashëgimi të shumëfishtë nga superklasa e tyre. Në
trashëgiminë e shumëfishtë nënklasa mund të jetë nënklasë e më shumë se një
superklase. [7, 12]
Shembull i trashëgimisë së shumëfishtë
Marrim shembull personin në një institucion edukativ. Personi mund të jetë punëtor,
ish-student dhe student. Entiteti punëtor mund të jetë staf apo fakultet. Studenti
mund të jetë student i diplomuar apo i post-diplomuar. Studenti i post-diplomuar
mund të jetë asistent i profesorit. Nëse i post-diplomuari është asistent i profesorit,
atëherë ai/ajo i trashëgon karakteristikat e fakultetit sikur klasa e studentëve.
Nënklasa Asistenti i profesorit është nënklasë e më shumë se një superklase
(fakultet, student). Ky fenomen thirret trashëgimi e shumëfishtë dhe paraqitet në
Figurën 2.13.
PERSON

O

PUNETOR

STUDENT

d
DIPLOMUAR
STAF

FAKULTET

POSTDIPLOMUAR

MESI
M

KLASA

NDIHM
ON

PROFESOR
ASISTENT

Figura 2.12. Trashëgimia e shumëfishtë
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2.2.11 Kufizimet (constraints) në Specializim dhe Përgjithësim
Kufizimet në specializim dhe përgjithësim në kuptim të gjerë mund të klasifikohen
në të shkëputura (disjointness) dhe të kompletuara (completeness). “Disjointness
constraint” lejon që të specifikohet nëse instanca e superllojit mund njëkohësisht të
jetë anëtare e dy apo më shumë superllojeve. “Completeness constraint” adresojnë
pyetjen nëse instanca e superllojit mund gjithashtu të jetë anëtare e së paku një
nënlloji. Në “disjointnees” kemi dy kategori (1) “Overlap” dhe (2) “Disjoint”. Në
“completeness” kemi dy kategori (1) Plotë dhe (2) Parciale. [18]
2.2.11.1 Overlap Constraint
Overlap i referohet faktit që instanca e entitetit të njëjtë mund të jetë anëtarë i më
shumë se një nënklase të specializimit.
Shembull i Overlap Constraint
Marrim shembull entitetin KAFSHE e cila për më tepër mund të nën-ndahet në
KAFSHE TOKESORE dhe KAFSHE UJORE. Kemi shembullin e Bretkosës dhe
Krokodilit të cilat mund të jetojnë edhe në ujë edhe në tokë kështu që ndarja e
kafshëve në KAFSHE TOKESORE dhe UJORE është një shembull i overlap
constraint.
KAFSHE

O
KAFSHE
TOKESORE

KAFSHE
UJORE

2.2.11.2 Disjoint Constraint
Disjoint i referohet faktit që instanca e entitetit të njëjtë mund të jetë anëtare e vetëm
njërës nënklasë të specializimit. [18]
Shembull i Disjoint Constraint
Marrim shembullin KATALOGU. KATALOGU është superklasë që për më tepër
mund të nën-ndahet në LIBER, GAZETE dhe PERIODIK. Këto dështojnë nën
presionin e “disjointness” pasi që një entitet LIBER mund të jetë ose GAZETE ose
PERIODIK.
KATALOGU

d

LIBER

GAZETE

PERIODIK
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2.2.11.3 Specializimi total
Specializimi total i referohet faktit që çdo instancë e entitetit në superklasës mund të
jetë anëtare e disa superklasave në specializim. Me specializim total, instanca e
superllojit mund të jetë anëtare e së paku një superlloji.
Shembull i Specializimit total
Marrim shembull PROFESOR, profesor është termi gjeneral që për më tepër mund
të specializohet në LEKTOR, TUTOR dhe DEMONSTRUES. Këtu çdo anëtarë në
superklasë merr pjesë si anëtarë i nënklasës, kështu që ky është shembull tipik i
pjesëmarrjes totale.
PROFESOR

EMR
I
Dy shigjetat
janë indicator
i specializimit
total

d

LEKTOR

PAG
A

ID

d me rrethin
paraqet
disjointness

TUTOR

DEMONSTRUES

Figura 2.13. Specializimi total

ORE
PUN
E

2.2.11.4 Specializimi parcial (partial)
“Partial completeness” i referohet faktit ku instanca entitetit në superklasë nuk ka
nevojë të jetë anëtarë i ndonjë nënklase në specializim. Me specializimin parcial,
instanca e superllojit mundet apo nuk mundet të jetë anëtarë e ndonjë nënllojit.
Shembull i Specializimit parcial
Marrim shembull specializimin PERSON në PUNETOR dhe STUDENT. Ky është
shembull i specializimit parcial sepse këtu mund të ketë një person i cili është i
papunë dhe nuk studion.
PERSON

O është
indicator i
overlapping
constraint

Vija është
indicator i
pjesëmarrjes
parciale

O

PUNETOR

STUDENT

2.2.12 Aggregation dhe Composition
Lidhjet relacionale në mes të lidhjeve relacionale nuk mbështeten nga ER Modeli.
Grupet e entiteteve dhe lidhjeve relacionale mund të zhyten në entitete të niveleve
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më të larta duke përdorur “aggregation”. Aggregation prezanton lidhjen relacionale
“HAS-A” ose “IS-PART-OF” në mes të llojeve të entiteteve. Një lloj i entitetit është
e gjitha, te tjerët janë pjesa. “Aggregation” na lejon neve të ndikojmë që bashkësia e
lidhjeve relacionale merr pjesë në një tjetër bashkësi të lidhjes relacionale.
Marrim shembullin e shoferit që vozit veturën. Vetura ka komponentë të ndryshëm
si gomat, dyert, motori, ulëset etj., të cilat variojnë nga një veturë tek tjetra.
Relacioni i shoferit është i pamjaftueshëm të modeloj kompleksitetin e këtij sistemi.
Lidhja relacionale Pjesë-e lejon që të zhyten në nivel më të lartë të entiteteve. Në
këtë shembull motori, gomat, dyert dhe ulëset janë agreguar brenda veturës. [18]
Vozitësi

Vozitë
sit
Vetura

Pjesë
-e

Pjesë
-e

Gomat

Dyert

Pjesë
-e

Pjesë
-e
Ulëset

Motori

Pjesë
-e

Pjesë
-e

Piston

Valvula

“Composition” është forma më e fortë e “Aggregation” ku pjesa nuk mund të
ekzistoj pa përmbajtjen e tërë të llojit të entitetit dhe pjesa mund të jetë vetëm pjesë
e një lloji të entitetit.
Marrim shembullin DEPARTAMENT ka PROJEKTE. Çdo projekt përkon me
DEPARTAMENT të veçantë. Këtu nuk mund të ketë PROJEKTE pa
DEPARTAMENT. Kështu që DEPARTAMENT ka PROJEKTE është shembull i
“Composition”.
2.2.13 Entitetet Clusters
EER diagramet janë vështirë për tu lexuar kur ka shumë entitete dhe lidhje
relacionale. Një zgjidhje e mundshme është ti grupojmë entitetet dhe lidhjet
relacionale në entitetet clusters. Entitetet clusters janë një bashkësi e një apo më
shumë entiteteve dhe lidhjet relacionale të asocuara grupohen në një lloj të entitetit
të vetëm abstrakt. Entitetet clusters veprojnë sikur lloje të entiteteve kështu që
entitetet clusters dhe llojet e entiteteve mund të shkojnë më tutje duke u grupuar për
to formuar nivel me të lartë të entitetit cluster. Entiteti cluster është dekompozim
hierarkik i pamjes me nivel mjaft të ulët të modelit të të dhënave në pamje më të
mirë që eventualisht mund të rezultojë me pamje në detaje të modelit të të dhënave.
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Për ti kuptuar entitetet cluster, e marrim shembullin e Menaxhmentit të spitalit. Në
spital, DOKTORET trajtojnë PACIENT. DOKTORET paguhen nga
MENAXHMENTI që ndërton ndërtesën. DOKTORET për më tepër mund të jenë
doktor të përgjithshëm apo specialist. Pacientët po ashtu mund të jenë të brendshëm
apo të jashtëm. Vlen të theksohet se vetëm pacientët e jashtëm do të kenë mundësinë
të marrin shtrat. Nëse dëshirojmë ta paraqesim me EER diagram këtë mund ta
shohim në figurën 2.14. EER diagrami shihet se është mjaft kompleks. Ideja e njëjtë
paraqitet duke përdorur entitetet cluster që mund ti shohim në figurën 2.15. Këtu
specializimi DOKTOR është “clustered” në entitetin DOKTORET dhe specializimi
PACIENT është “clustered” në PACIENT të thjeshtë. Në shikim të parë, kjo mund
të duket si reduktim i EER modelit në ER model por nuk është kështu. Këtu entitetet
ashtu si lidhjet relacionale janë “clustered” në një bashkësi më të thjeshtë entitetesh.
[7, 18]
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Figura 2.14. EER Diagrami për Menaxhmentin e Spitalit
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Figura 2.15. Entiteti Cluster
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2.2.14 Lidhjet Traps (Grackë)
Lidhjet traps janë keqinterpretim në domethënien e disa lidhjeve relacionale. Lidhjet
traps në kuptim të gjerë mund të klasifikohen në “fan” dhe “chasm” trap. Ndonjë
model konceptual ka potencial të përmbajë lidhjet traps. Gabimi në interpretimin e
domethënies së lidhjes relacionale mund të shkaktojë që baza e të dhënave të bëhet e
paaftë në ruajtjen e informatave të ndryshme. Që të dyja “fan” dhe “chasm” traps
duken kur lidhjet relacionale shfaqen që ekzistojnë në mes llojeve të entiteteve, por
lidhjet që ndodhin në mes tyre mund të jenë të dykuptimta ose të mos ekzistojnë
fare. Lidhur me grupet e entiteteve, ato mund të bëhen clusters. [18]
2.2.14.1 Fan Trap
Fan trap ndodhin kur modeli paraqet lidhjen relacionale në mes të llojit të entitetit
por shtegu në mes të entiteteve të ndryshme është i dykuptimtë. Fan trap ndodh kur
lidhja relacionale “fan” 1-M është jashtë nga entiteti i vetëm. Në kuptimin e
konceptit të Fan trap, e marrim në konsideratë shembullin në vijim:
Kontraktori punon në grup..................Formulimi (1)
Grupi zhvillon projektet......................Formulimi (2)
Formulimi (1) paraqet lidhjen relacionale M-1. Formulimi (2) paraqet lidhjen
relacionale 1-M. Por informatat për atë se cili kontraktor është i involvuar në
zhvillimin e cilit projekt nuk janë të qarta.
Marrim në konsideratë një shembull tjetër të Fan trap.
Departamenti është në filialë..............Formulimi (1)
Filiala punëson staf.............................Formulimi (2)
Formulimi (1) paraqet lidhjen relacionale M-1, sepse shumë departamente mund të
jenë vetëm në një filiale. Formulimi (2) paraqet lidhjen relacionale 1-M. Mirëpo, cili
staf punon në departamente të veçanta mund të krijoj dykuptimësi. Fan trap është
vendosur nga rikonstruktimi i ER modelit origjinal për të paraqitu asocimin korrekt.
punon për

Stafi
n

është në

Departamenti

Filialë

m

2.2.14.2 Chasm Trap
Chasm trap ndodh kur modeli sugjeron ekzistencën e lidhjes relacionale në mes të
llojeve të entiteteve, por shtegu nuk ekziston si dukuri në mes të disa entiteteve. Kjo
ndodh kur ka një lidhje relacionale me pjesëmarrje parciale e cila formon pjesën e
shtegut në mes të entiteteve që janë të lidhura. Marrim në konsideratë relacionet të
cilat janë shfaqur më poshtë. [18]
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Filiala

është caktuar
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Stafi
n

O

Pronë
O

Një degë e vetme mund të caktohet për shumë staf që mbikëqyr menaxhimin e
pronës për qira. Duhet të theksohet që jo i gjithë stafi mbikëqyr pronën dhe jo e
gjithë prona menaxhohet nga anëtarët e stafit. Kështu që ekziston një pjesëmarrje
parciale e Stafit dhe Pronës në relacionin “mbikëqyr”, i cili do të thotë që disa prona
nuk mund të asocohen me zyrën e filialës nëpërmes anëtarëve të stafit. Kështu që
modeli duhet të modifikohet siç shihet më poshtë.
është caktuar

n
Stafi

O

mbikëqyr
O

Filiala

ka

Pronë

2.2.15 Avantazhet e Modelit ER
ER modeli derivohet nga specifikacionet biznesore. ER modelet ndajnë informatat e
kërkuara për biznes nga aktivitetet që funksionojnë me biznesin. Ndonëse biznesi
mund ti ndërroj aktivitetet e tij, lloji i informatave tenton të mbetet konstant. Prandaj
strukturat e të dhënave gjithashtu tentojnë të jenë konstante. Avantazhet e ER
modelit i përmbledhim më poshtë:
1. ER modeli ofron kuptim të lehtë të hartës vizuale për dizajnin e bazës së të
dhënave.
2. Është e mundshme të paraqiten problemet e botës reale në mënyrën më të
mirë me ER model.
3. Komunikimi i ER modelit me modelin relacional është i hapur.
4. ER modeli i zgjeruar ofron fleksibilitet më të madh në modelimin e
problemeve të botës reale.
5. Simbolet që përdoren për ti paraqitur entitetet dhe lidhjet relacionale në mes
tyre janë mjaft të thjeshta dhe lehtë të kuptueshme.
Përmbledhje
Ky kapitull përshkroi fondamentet e ER modelit për të dhënat. ER modeli është
paraqitje logjike e të dhënave. ER modeli është prezantuar nga Peter Chen në vitin
1976. ER modeli zakonisht shprehet në formë të ER diagrameve. Konstruktet bazike
të ER modelit janë lloje të entiteteve, lidhje relacionale dhe atribute. Ky kapitull
gjithashtu përshkruan llojet e entiteteve si entitete të forta dhe të dobëta, llojet e
lidhjeve relacionale si një-me-një, një-me-shumë dhe shumë-me-shumë. Atributet
gjithashtu mund të klasifikohen si të njëvlershme, shumëvlerëshme, dhe atribute të
derivuara. Në këtë kapitull lloje të ndryshme të entiteteve, atributeve dhe lidhjeve
relacionale janë sqaruar me shumë shembuj të thjeshtë.
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2.3 MODELI RELACIONAL
2.3.1 Rregullat e CODD-it
Në 1985, Codd publikoi një listë të rregullave që u bënë një standard për vlerësimin
e një sistemi relacional. Pas publikimit të artikullit origjinal Codd deklaroi që nuk
ekziston asnjë sistem që do t’i plotësoj të gjitha rregullat. Megjithatë rregullat
paraqesin idealin relacional dhe mbesin një synim për dizajnuesit e bazave të të
dhënave.
Shënim: Rregullat janë nga një (1) deri në 12 ku deklarimet që janë të parapritura
me një shenjë pulle “•” janë interpretime të rregullave të Codd-it:
1. Rregulli i informatave. Të gjitha informatat në një bazë të dhënash janë të
paraqitura në mënyrë eksplicite në nivelin logjik dhe në përpikëri me vlerat
"way-by" në tabelë:
• Të dhënat duhet t’i paraqiten përdoruesit në formë tabelore.
2. Rregulli i garantuar i qasjes. Secila dhe çdo e dhënë (vlera atomike), në një
bazë të dhënash relacionale është e garantuar të jetë logjikisht e arritshme
duke përdorur një kombinim të emrit të tabelës, çelësit primar të vlerës dhe
emrit të shtyllës:
• Çdo element i të dhënave duhet të jetë lehtë i arritshëm.
3. Trajtim sistematik i vlerave Null. Vlerat null (të dallueshme nga vargu bosh i
karaktereve ose një varg i karaktereve bosh dhe të dallueshme nga zero ose
çfarëdo numri tjetër) janë të përkrahura plotësisht në DBMS relacionale për
paraqitjen e informatave që mungojnë dhe informatave të pa zbatueshme në
një mënyrë sistematike, pavarësisht nga lloji i të dhënave.
4. Katalogët dinamik On-line bazuar në Modelin Relacional. Përshkrimi i
bazave të të dhënave është paraqitur në nivelin logjik në mënyrë të njëjtë si
të dhënat ordinare, ashtu që përdoruesi i autorizuar mund të zbatojë gjuhën e
njëjtë relacionale gjatë të kërkuarit të tij dhe në këtë mënyrë i zbatojnë të
dhënat e rregullta.
• Përshkrimi i të dhënave duhet të jetë i qasshëm nga përdoruesit.
5. Rregulli gjithëpërfshirës i nën-gjuhës së të dhënave. Një sistem relacional
mund të mbështesë disa gjuhë dhe mënyrat e ndryshme të përdorimit të
terminologjisë (për shembull mënyra “fill-in-the-blanks”). Megjithatë, duhet
të jetë së paku një gjuhë që deklaratat e saj të jenë të shprehshme për ndonjë
sintaksë të mirë-përcaktuar si string i karaktereve dhe e cila është e aftë për
të mbështetur të gjitha të dhënat gjithëpërfshirëse si: përkufizimi të dhënave,
përkufizimi i pamjes (view definition), manipulimin e të dhënave
(interaktive dhe me program), kufizimet e integritetit, dhe kufijtë
transaksioneve:
• Një bazë e të dhënave e mbështet një gjuhë të përcaktuar qartë për të
përcaktuar bazën e të dhënave, pamjen e përkufizimit, për të
manipuluar të dhënat dhe të kufizojë disa vlera të dhënash për të
mirëmbajtur integritetin.
6. Rregulli për përditësimit të pamjes (view). Të gjitha pamjet që teorikisht janë
të përditësueshme, gjithashtu janë të përditësuara edhe nga sistemi.
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•

Të dhënat duhet të jenë të ndërrueshme gjatë çfarëdo pamje të
përdoruesit.
7. Futja e të dhënave në nivel të lartë, Përditësimi dhe Fshirja. Kapaciteti i të
trajtuarit të një baze relacionale ose të një relacioni të derivuar si një operand
i vetëm zbatohet jo vetëm për të nxjerrë të dhëna por gjithashtu edhe për
futjen, përditësimin dhe fshirjen e të dhënave:
• Të gjitha të dhënat në skedar duhet të jenë në gjendje të shtojnë, fshijnë
ose të përditësojnë me anë të një komande të vetme.
8. Pavarësia fizike e të dhënave. Programet aplikative ose aktivitetet terminale
mbesin logjikisht të paprekura (pa dëmtuara), sa herë që çfarëdo
ndryshimesh janë bërë në paraqitjen e magazinimit ose metodat e qasjes:
• Ndryshimet në atë se si janë të ruajtura ose të nxjerra nuk duhet të
afektojnë se si një përdorues i qaset të dhënave.
9. Pavarësia logjike e të dhënave. Programet aplikative dhe aktivitetet
terminale mbesin logjikisht të padëmtuara, sa herë që ndërrimet për ruajtjen
e informatave të çfarëdo lloji teorikisht lejojnë mos-dëmtimin janë të bëra në
tabelat bazë:
• Një pamje e përdoruesit e të dhënave duhet të jetë e pa afektuar nga
forma aktuale në skedarë.
10. Pavarësia e integritetit. Kufizimet e integritetit në mënyrë specifike të një
baze relacionale të veçantë të dhënash duhet të jenë të përcaktueshme në një
nën-gjuhë relacionale të të dhënave dhe e magazinimit në një katalog, jo në
një program aplikativ:
• Kufizimet në futjen e të dhënave nga përdoruesi duhet të ekzistojnë për
të mirëmbajtur integritetin e të dhënave.
11. Pavarësia e shpërndarjes. Një DBMS relacionale ka një shpërndarje të
pavarur. Pavarësia e shpërndarjes nënkupton që përdoruesi nuk duhet të jetë i
vetëdijshëm nëse një bazë e të dhënave është e shpërndarë:
• Një dizajn i bazës së të dhënave duhet ta lejoj shpërndarjen e të dhënave
në mbi disa kompjuterë.
12. Rregulli “Nonsubversion”. Nëse një sistem relacional ka një gjuhë (me një
rekord në-një-kohë) të nivelit të ulët, që niveli i ulët nuk mund të përdoret
për të destabilizuar apo anashkaluar rregullat e integritetit dhe kufizimet e
shprehura në nivelin më të lartë në gjuhën relacionale (shumë-rrokje-në- njëkohë):
• Fushat e të dhënave që ndikojnë në organizimin e bazës së të dhënave
nuk mund të ndryshohen. [1, 2]
Ekziston edhe një rregull e quajtur Rregulla Zero që thotë se “Për çdo sistem që
pretendon të jetë një relational database management system (RDMS), ky sistem
duhet të jetë në gjendje për të menaxhuar të dhënat tërësisht nëpërmjet aftësive”.
2.3.2 Modeli relacional i të dhënave
Modeli relacional përdor një koleksion të tabelave për të paraqitur të dhënat dhe
lidhjet ndërmjet atyre të dhënave. Tabelat janë struktura logjike dhe mirëmbahen
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nga menaxheri i bazës së të dhënave. Modeli relativ është një kombinim i tri
komponentëve: pjesëve strukturore, të integritetit, dhe manipuluese. [1, 2, 7]
2.3.2.1 Pjesa strukturore
Pjesa strukturore përcakton bazën e të dhënave si një koleksion i relacioneve.
2.3.2.2 Pjesa integrale
Integriteti i bazave të të dhënave mirëmbahet në modelin relacional duke përdorur
çelësin primar dhe çelësin e huaj.
2.3.2.3 Pjesa manipulative
Algjebra relacionale dhe llogaritjet relacionale janë mjetet e përdorura për të
manipuluar me të dhënat në bazën e të dhënave. Kështu që modeli relacional ka
prapavijë të fuqishme matematike. Veçoritë kryesore të modelit të të dhënave
relacionale janë si në vijim:
− Çdo rresht në tabelë quhet tufë (tuples).
− Çdo kolonë në tabelë quhet atribut.
− Ndërprerja e rreshtit me kolonën e të dhënave do të ketë vlerë.
− Në modele relacionale rreshtat mund të jenë në çfarëdo rendi.
− Në modele relacionale shtyllat mund të jenë në çfarëdo rendi.
− Nga përkufizimi, të gjithë rreshtat në një raport janë të dallueshëm. Nuk
mund të jenë dy rreshta të njëjtë.
− Lidhjet duhet të kenë një çelës. Çelësat mund të jenë një grup i atributeve.
− Për çdo shtyllë nga një tabelë ka një sërë vlerash të mundshme të quajtura
domeni i tyre. Domeni përmban të gjitha vlerat e mundshme që mund të
shfaqen nën atë shtyllë.
− Domeni është bashkësia e vlerave të vlefshme për një atribut.
− Shkalla e relacionit është numri i atributeve (kolonave) në relacion.
− Kardinaliteti i relacionit është numri i “tuples” (rreshtave) në relacion.
Termat e përdorur zakonisht nga përdoruesit, modeli, dhe programuesit janë dhënë
më poshtë.
Përdoruesi
Rresht
Shtyllë
Tabelë

Modeli
Tufë (tuples)
Atribut
Relacion

Programuesi
Regjistro
Fusha
Skedar
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Atributi
TUPLE 0
TUPLE 1

Fusha

Tabela 2.3. Elementet e modelit relacionale të të dhënave

Entiteti

2.3.2.4 Tabela dhe lidhjet
Dyshimi i përgjithshëm që do të rritet kur e lexon modelin relacional është dallimi
në mes të tabelave dhe lidhjeve. Që një tabelë të jetë e lidhur, duhet të respektohen
rregullat e mëposhtme:
− Ndërprerja e rreshtit me kolonën e të dhënave duhet të përmbajë vetëm një
vlerë (vlerë atomike).
− Të gjitha shënimet në një shtyllë janë të llojit të njëjtë.
− Çdo shtyllë e ka një emër të veçantë (renditja e shtyllës nuk është e
rëndësishme).
− Nuk ka dy rreshta identik (renditja e rreshtit nuk është e rëndësishme). [11]
Shembull i modelit relacional
Paraqitja e të dhënave të Filmit në formë tabelore është paraqitur më poshtë.

Emri i filmit
Titanik
Autografi
Roja

FILMI
Regjisori
Aktor
Xhejms Kamerun
Leonardo Di Kapiro
Kerani
Kerani
Maniratnam
Aravind Swamy

Aktore
Kate Uinslet
Gopika
Madubala

Tabela 2.4. Shembull i modelit relacional

Në relacionin e mësipërm:
Shkalla e relacionit (p.sh. është numri i shtyllës në lidhje) = 4.
Kardinaliteti i relacionit (p.sh., numri i rreshtave në lidhje) = 3.
2.3.3 Koncepti i Çelësit
Çelësi është një atribut ose grup atributesh, që përdoret për të identifikuar një rresht
në një lidhje. Çelësi mund të klasifikohet gjerësisht në (1) Superkey, (2) Candidate
key, dhe (3) Primary key. [19]
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Klasifikimi i çelësit

Superkey

Candidate key

Primary key

2.3.3.1 Superkey
Një superkey është një nën-bashkësi e atributeve të një bashkësi-entitet që në
mënyrë unike i identifikon entitetet. Superkeys paraqesin një kufizim që mbron dy
entitete nga të pasurit e të njëjtës vlerë për ato atribute.
2.3.3.2 Candidate key (Çelësi kandidat)
Çelësi kandidat është një superkey minimal. Një çelës kandidat për një skemë
relacionale është një bashkësi minimale e atributeve vlerat e të cilës identifikojnë
tufat (tuples) në relacionet përkatëse. [19]
2.3.3.3 Çelësi primar
Çelësi primar është një çelës kandidat i caktuar. Është për t’u theksuar se çelësi
primar nuk mund të jetë null.
Shembull
Konsiderojmë lidhjen punonjës, i cili karakterizohet nga atributet, punonjës ID, emri
i punonjësit, mosha e punonjësit, përvoja e punonjësit, paga e punonjësit, etj. Në
këtë lidhje punonjës:
Superkeys mund të jetë punonjës ID, emri i punonjësit, mosha e punonjësit, përvoja
e punonjësit, etj.
Çelësi kandidat mund të jetë punonjës ID, emri i punonjësit, mosha e punonjësit.
Çelësi primar është punonjës ID.
Shënim. Nëse do të deklarojmë një atribut të veçantë si çelës primar, atëherë vlera e
atij atributi nuk mund të jetë NULL. Gjithashtu ajo duhet të jetë e dallueshme. [19]
2.3.3.4 Foreign key (Çelësi i huaj)
Çelës i huaj është bashkësi e fushave apo atributeve në një lidhje që është përdorur
për t’iu “referuar” një tufë (tuples) në një lidhje tjetër. [19]
2.3.4 Integriteti relacional
Kufizimi i integritetit të të dhënave i referohet saktësisë dhe korrektësisë së të
dhënave në bazën e të dhënave. Integriteti i të dhënave ofron një mekanizëm për
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ruajtjen e konsistencës së të dhënave për operacionet si INSERT, UPDATE dhe
DELETE. Llojet e ndryshme të kufizimeve të integritetit të dhënave janë Entiteti,
NULL, Domeni dhe Integriteti Referencial.
2.3.4.1 Integriteti i entitetit
Integriteti i entitetit nënkupton se një çelës primar nuk mund të pranojë vlerën null.
Çelësi primar i relacionit në mënyrë unike identifikon një rresht në relacion.
Integriteti i entitetit do të thotë se në mënyrë që të paraqes një entitet në bazën e të
dhënave është e nevojshme që të ketë një identifikim të plotë atributit të çelësit të
entitetit.
Konsiderojmë entitetin LOJTAR; atributet e entitetit LOJTAR janë Emri, Mosha,
Nacionaliteti dhe Rangu. Në këtë shembull, le të konsiderojnë emrin e LOJTAR si
çelës primar edhe pse dy lojtarë mund të kenë të njëjtin emër. Ne nuk mund të fusim
ndonjë të dhënë në lidhjen LOJTAR pa e dhënë emrin e lojtarit. Kjo nënkupton që
çelës primar nuk mund të jetë null. [7, 19]
2.3.4.2 Integriteti i vlerës NULL
Vlera NULL nënkupton që vlera e të dhënave nuk është e njohur përkohësisht.
Konsiderojmë lidhjen PERSON. Atributet e lidhjes PERSON janë emri, mosha dhe
paga. Mosha e personit nuk mund të jetë NULL.
2.3.4.3 Kufizimet e integritetit të vlerës së Domenit
Domenet përdoren në modelin relacional për të përcaktuar karakteristikat e shtyllave
të një tabele. Domeni i referohet bashkësisë së të gjitha vlerave të mundura që
atributi mund t’i marrë. Domeni specifikon emrin e vet, llojin e të dhënës, dhe
madhësinë logjike. Madhësia logjike paraqet madhësinë e perceptuar nga përdoruesi
dhe jo se si është zbatuar nga brenda. Për shembull, për një numër të plotë (integer),
madhësia logjike përfaqëson numrin e shifrave që përdoren për të shfaqur numër të
plotë dhe jo numrin e bajtëve të përdorur për të ruajtur atë. Kufizimet e integriteti të
domenit përdoren për të specifikuar vlerat e vlefshme të një shtylle të definuara mbi
domenin që mund ta marrë. Ne mund të përcaktojmë vlerat e vlefshme duke renditur
ato si një grup vlerash (të tilla si një lloj të dhënash të renditura në një gjuhë
programimi), një varg i vlerave, apo një shprehje që i pranon vlerat e vlefshme.
Thënë në mënyrë strikte, vetëm vlerat nga domeni i njëjtë duhet të krahasohen dhe
të integrohen përmes operatorit union. Kufizimi i integritetit të domenit specifikon
se çdo atribut duhet të ketë vlera që derivohen nga një rang i vlefshëm. [7]
Shembull 1
Mosha e personit nuk mund të ketë ndonjë shkronjë nga alfabeti. Mosha duhet të
jetë një vlerë numerike.
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Shembull 2
Konsiderojmë lidhjen APLIKUES. Këtu APLIKUES i referohet personit që është
duke konkurruar për punë. Gjinia e aplikuesit duhet të jetë ose mashkull (M), ose
femër (F). Çdo hyrje tjetër pos M ose F shkel kufizimin e domenit.
2.3.4.4 Integriteti referencial
Në modelin e të dhënave relacionale, lidhjet mes tabelave janë të përcaktuara
përmes përdorimit të çelësave të huaj (foreign key). Rregulli i integritetit referencial
deklaron që një bazë e të dhënave nuk duhet të përmbajnë asnjë vlerë që nuk
përputhet me çelësin e huaj. Është për t’u theksuar se rregulli i integritetit referencial
nuk nënkupton që një çelës i huaj nuk mund të jetë null. Mund të jetë situata kur një
lidhje nuk ekziston për një instancë të veçantë, në të cilin rast çelësi i huaj është null.
Integriteti referencial është një rregull që thotë se ose çdo vlerë e çelësit të huaj
duhet të përputhet me një vlerë të çelësit primar të një lidhje tjetër apo vlera e çelësit
të huaj duhet të jetë null.
2.3.5 Algjebra relacionale
Algjebra relacionale është një gjuhë teorike me operacionet që punojnë në një ose
më shumë relacione për të përcaktuar një tjetër relacion pa ndryshuar relacionin
origjinal. Kështu që, të dy operandët dhe rezultatet janë relacion dhe dalja (rezultati)
nga një operacion mund të bëhet hyrje për një operacion tjetër.
Kjo lejon shprehje të mbivendosura (nessted) në algjebrën relacionale. Ky tipar
quhet “closure”. Algjebra relacionale është një gjuhë abstrakte, që do të thotë se
pyetësorët e formuluar në algjebër relacionale nuk kanë për qëllim të ekzekutohen
në një kompjuter. Algjebra relacionale përbëhet nga grup i operatorëve relacionale
që mund të përdoret për të manipuluar relacionet për të marrë rezultatin e dëshiruar.
Njohuria rreth algjebrës relacionale na lejon të kuptojmë të ekzekutuarit e pyetësorit
dhe optimizmin në relational database management system. [2, 7, 13]
2.3.5.1 Roli i algjebrës relacionale në DBMS
Roli i algjebrës relacionale në DBMS është paraqitur në Figurën 2.16. Nga kjo
figurë është e qartë se kur një pyetësor SQL duhet të konvertohet në kod të
ekzekutueshëm, së pari duhet të parsohet (parsed) në një shprehje të vlefshme
relacionale algjebrike, pastaj duhet të ketë një plan të duhur ekzekutimi të pyetësorit
për të përshpejtuar korrigjimin e të dhënave. Plani ekzekutimit të pyetësorit është
dhënë nga optimizuesi i pyetësorëve. [7]
2.3.6 Operacionet algjebrike relacionale
Operacionet në algjebrën relacionale mund të klasifikohen gjerësisht në grup
operacione dhe operacionet e bazës së të dhënave. [2, 7]
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Figura 2.16. Algjebra Relacionale në DBMS

2.3.6.1 Operacionet unare dhe binare
Operacionet unare përfshijnë një operand, ndërsa operacionet binare përfshijnë dy
operand. “Selection” dhe “Projection” janë operacionet unare. “Union”,
“Diference”, “Cartesian product”, dhe operacionet “Join” janë operacione binare:
− Operacionet unare veprojnë në një relacion
− Operacion binare veprojnë në më shumë se një relacion
Tri operacionet kryesore të bazës së të dhënave janë SELECTION, PROJECTION
dhe JOIN.
Operacionet algjebrike relacionale

Operacionet e bashkësive
*Union
*Intersection
*Difference
*Cartesian produkt

Operacionet e bazës së të dhënave
*Selection
*Projection
*Join
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Operacioni Selection
Operacioni SELECTION punon në një relacion të vetëm R dhe përcakton një
relacion që përmban vetëm ato tufa (tuples) të R që i plotësojnë kushtet e
specifikuara (Predikati). Operacioni Selection mund të konsiderohet si filtrim i
mençur i rreshtit. Kjo është e paraqitur figurativisht në Figurën 2.17.

Figura 2.17. Paraqitja figurative e operacionit SELECION

Sintaksa e operacionit Selection
Sintaksa e operacionit Selection është: σPredikati (R). Këtu R i referohet relacionit dhe
predikati i referohet kushtit.
Ilustrimi i operacionit Selection
Për të ilustruar operacionin SELECTION konsiderojmë operacionin STUDENT me
atributet: Numrin rendor, Emri, dhe NM (Nota Mesatare).
Shembull
Konsiderojmë relacionin STUDENT si në vijim:

Student
Nr. Rendor
001
002
003
004
005
006
007

STUDENT
Emri
Arbër
Arian
Bardha
Drita
Dardan
Gëzim
Visar

NM
7.2
7.5
8.2
8.0
8.5
7.2
6.5

Tabela 2.5. Shembulli student

Pyetësori 1: Listo Nr. Rendor, Emri, dhe NM e atyre studentëve të cilët kanë NM
më të lartë se 8.0
Pyetësori i shprehur në algjebër relacionale si σNM > 8 (Student).
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Rezultati i pyetësorit 1 është:
Student
Nr. Rendor
003
005

Emri

NM

Bardha
Dardan

8.2
8.5

Pyetësori 2: Jepni detajet e katër studentëve të parë në klasë.
Shprehja e algjebrës relacionale është σNr. Rendor ≤ (student).
Tabela si rezultat i pyetësorit 2 është:
Student
Nr. Rendor
001
002
003
004

Emri

NM

Arbër
Arian
Bardha
Drita

7.2
7.5
8.2
8.0

Operacioni Projection
Operacioni Projection punon në një relacion të vetëm R dhe përcakton një relacion
që përmban një subjekt vertikal të R, nxjerrë vlerat e atributeve të caktuara dhe
eliminon duplifikimin. Operacioni Projection mund të konsiderohet si filtrim i
mençur shtyllës. Operacioni Projection është i paraqitur figurativisht në Figurën
2.18. [7]

Figura 2.18. Paraqitja figurative e operacionit PROJECTION

Sintaksa e operacionit Selection
Sintaksa e operacionit Projection është: Πa1, a2,........an (R).
Ku a1, a2,.........an janë atribute ndërsa R është relacion.
STAFI
Nr. stafit
Emri
Gjinia
Data e lindjes
SL21
Prarim
M
01-05-1976
SL22
Agimi
M
01-05-1977
SL55
Artani
M
01-06-1976
SL66
Kastro
M
01-08-1978

Rroga
15.000
12.000
12.500
10.000

Tabela 2.6. Shembulli stafi
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Ilustrimi i operacionit Projection
Për të ilustruar operacion Projection konsiderojmë relacionin STAFI me atributet:
numrin e stafit, emri, gjinia, data e lindjes, dhe rroga.
Pyetësori 1: Na jep listën e pagave për të gjithë stafin duke treguar vetëm Emrin dhe
detajet e pagës. Shprehja relacionale algjebrike: ΠEmri, rroga(Stafi).
Rezultati për Pyetësorin 1
Emri
Prarim
Agimi
Artani
Kastro

Rroga
15.000
12.000
12.500
10.000

Pyetësori 2: Jepni emrin dhe datën e lindjes së të gjithë personelit në relacionin
STAFI. Shprehja relacionale algjebrike për pyetësorin 2 është: ΠEmri data e lindjes(Stafi).
Emri
Prarim
Agimi
Artani
Kastro

Data e lindjes
01-05-1976
01-05-1977
01-06-1976
01-08-1978

2.3.6.2 Operacioni Rename (ρ)
Operatori rename kthen një relacion ekzistues nën një emër të ri. ρA (B) është
relacioni B me emrin e tij të ndryshuar për A. Rezultatet e operacionit në algjebrën
relacionale nuk kanë emra. Emërimi shpesh është i dobishme për përdorim në
shprehjet e tjera më vonë. Operatori riemërtoj (rename) mund të përdoret për të
emërtuar rezultatin e operacionit algjebrik relacional. [7]
Shembull i operacionit Rename
Konsiderojmë lidhjen AKTOR me atributet emri, nacionaliteti, dhe mosha.

Emri
Arsim Haruni
Brian Arnaud
Musa Robelli

AKTOR
Nacionaliteti
Shqipëri
ShBA
Kosovë

Mosha
45,5
43,5
42,5

Tabela 2.7. Shembulli aktor

Atributet e lidhjes AKTOR mund të riemërohen si emri, nacionalitet dhe mosha, si
emër, komb, mosha mesatare (AKTOR) në mënyrë që relacioni AKTOR pas
operacionit rename të duket si më poshtë.
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AKTOR
Nacionaliteti
Shqipëri
ShBA
Kosovë

Emri
Arsim Haruni
Brian Arnaud
Musa Robelli

Mosha mesatare
45,5
43,5
42,5

Nga operacionet paraprake është e qartë se operacioni rename ndërron emrin e
skemës së bazës së të dhënave dhe kjo nuk ndryshon instancën e bazës së të
dhënave.
Pajtueshmëri e Union
Në mënyrë që të kryejmë operacionet Union, Intersection dhe Difference në dy
relacione, të dy relacionet duhet të jenë union i pajtueshëm. Dy relacionet janë të
pajtueshme për Union nëse ata kanë të njëjtin numër atributesh dhe i përkasin të
njëjtit domen. Matematikisht PAJTUESHËMËRIA UNION është dhënë si:
Le të jenë dy relacionet R(A1, A2,........An) dhe S(B1, B2,..........Bn). Relacioni R ka
atributet A1, A2,........An dhe relacioni S ka atributet B1, B2,..........Bn. Të dy
relacionet R dhe S janë në union të pajtueshëm nëse domeni(Ai) =domeni(Bi) për
i=1 deri në n. [7]
2.3.6.3 Operacioni Union
Unioni i dy relacioneve R dhe S përcakton një lidhje që përmban të gjitha tufat
(tuples) e R ose S, ose të dyja R dhe S, tufat (tuples) e dyfishta do të eliminohen.
Shprehja relacionale algjebrike
Unioni i dy marrëdhënieve R dhe S i shënuar në formën S ∪ R ∪ S është e paraqitur
figurativisht në Figurën 2.19.

Figura 2.19. Unioni i dy relacioneve R dhe S
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Ilustrimi i operacionit Union
Për të ilustruar operacionin UNION konsiderojmë dy relacionet Konsumatori 1 dhe
Konsumatori 2 me atributet Emri dhe Qytetit.
Konsumatori 1
Emri
Arian
Arbër
Gëzim
Hënë

Qyteti
Prizren
Prishtine
Ferizaj
Peje

Konsumatori 2
Emri
Gëzim
Bardha
Arian
Arta

Qyteti
Ferizaj
Gjakove
Prizren
Mitrovice

Shembull
Pyetësori Përcakto Konsumatori 1 ∪ Konsumatori 2
Rezultati i Konsumatori 1 ∪ Konsumatori 2
Konsumatori 1 ∪ Konsumatori 2
Emri
Qyteti
Arian
Prizren
Arbër
Prishtine
Arta
Mitrovice
Bardha
Gjakove
Gëzim
Ferizaj
Hënë
Peje
Tabela 2.8. Shembull i operacionit union

2.3.6.4 Operacioni Intersection (Prerja)
Operacioni Intersection përcakton një relacion të përbërë nga grupi i të gjitha tufave
(tuples) që janë në të dy relacionet R dhe S. [7]
Shprehja relacionale algjebrike
Intersection i dy relacioneve R dhe S shënohet si R ∩ S.
Ilustrimi i operacionit Intersection
Intersection midis dy relacioneve R dhe S është treguar figurativisht në Figurën 2.20
Shembull
Gjej intersection e Konsumatori 1 me Konsumatori 2 në tabelën e mëposhtme.
Konsumatori 1 ∩ Konsumatori 2
Emri
Qyteti
Arian
Prizren
Gëzim
Ferizaj
Tabela 2.9. Shembull i operacionit intersection

72

Figura 2.20. Interseksioni i dy relacioneve R dhe S

2.3.6.5 Operacioni Difference (Diferenca)
Operacioni difference i bashkësive përcakton një relacion të përbërë nga tufat
(tuples) që janë në relacionin R, por jo në S. [7]
Shprehje relacionale algjebrike
Difference i dy relacioneve R dhe S shënohet si R–S.
Ilustrimi i operacionit Difference
Difference i dy relacioneve R dhe S është dhënë figurativisht në Figurën 2.21.

Figura 2.21. Difference në mes të dy relacioneve R dhe S

Shembull
Llogaritin R-S për relacionin të treguar në tabelën e mëposhtme.
Konsumatori 1 – Konsumatori 2
Emri
Qyteti
Arbër
Prishtine
Hënë
Pejë
Tabela 2.10. Shembull i operacionit Difference
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2.3.6.6 Operacioni Division (Ndarja)
Division i relacionit R me relacionin S shënohet si R ÷ S, ku R ÷ S është dhënë nga:
R ÷ S = ΠR - - S(r) - ΠR - - S((ΠR - - S(r) × s) – r)
Për të ilustruar operacionet e division konsiderojmë dy relacionet STUDENT dhe
NOTA. Relacioni STUDENT ka atributet Emri i studentit dhe nota në lëndën e
veçantë, le të themi matematikë. Relacioni NOTA përbëhet vetëm nga një shtyllë
nota dhe vetëm një rresht. [11]
Student
Emri
Arian
Bashkim
Kastro
Edona
Kristina
Artan
Luan

Nota
Nota
97
100
98
100
95
95
98

Nota
100

Tabela 2.11. Shembull i operacionit Division (Ndarja)

Rasti (1)
Nëse do të ndajmë relacionin STUDENT nga relacioni NOTA, relacioni rezultat
është treguar si:
Rasti (2)
Tani ndryshoni relacionin NOTA ashtu që nota të jetë 98. Kështu që hyrja në
relacionin NOTA është ndryshuar në 98.
Përgjigja
Emri
Bashkim
Edona
Student
Emri
Arian
Bashkim
Kastro
Edona
Kristina
Artan
Luan

Nota
Nota
97
100
98
100
95
95
98

Nota
98
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Nëse do të ndajmë relacionin STUDENT me relacionin NOTA atëherë relacioni
rezultat është i dhënë nga PËRGJIGJA.
Përgjigja
Emri
Kastro
Luan
Rasti (3)
Tani relacioni NOTA është i ndryshuar në mënyrë të tillë që e hyra në relacionin
NOTA të jetë 99. Nëse do të ndajmë relacionin STUDENT nga relacioni NOTA,
rezultati është NULL. Sepse nuk ka student në relacionin STUDENT me notë 99.
Student
Emri
Arian
Bashkim
Kastro
Edona
Kristina
Artan
Luan

Nota
Nota
97
100
98
100
95
95
98

Nota
99

Divisioni i relacionit STUDENT me relacionin NOTA është dhënë nga relacioni
PERGJIGJA. Operacioni Division nxjerr të dhënat dhe fushat nga një tabelë në bazë
të të dhënave në tabelën e dytë. [7]
Përgjigja
Emri
NULL
2.3.6.7 Operacioni Cartesian Product (Produkti kartezian)
Operacioni produkt kartezian përcakton një relacion që është bashkim i çdo tufe
(tuples) të relacionit R me çdo tufë të relacionit S. Rezultati i produktit kartezian
përmban të gjitha atributet nga të dy relacionet R dhe S. [13]
Simboli algjebrik relacional për produktin kartezian
Produkti kartezian mes dy relacioneve R dhe S shënohet si R × S.
Shënim. Nëse ka n1 tufa (tuples) në relacionin R dhe n2 tufa (tuples) në relacionin S,
atëherë numri i tufave në R × S është n1*n2.
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Shembull
Nëse ka 5 tufa (tuples) në relacionin “R” dhe 2 tufa (tuples) në relacionin “S”
atëherë numri i tufave (tuples) në R × S është 5 * 2 = 10.
Ilustrimi i produktit kartezian
Për të ilustruar operacionin e produktit kartezian, konsiderojnë dy relacionet R dhe S
si në vijim:
R

S

a

1
2
3

b
Përcaktojmë R × S:
R
a
a
a
b
b
b

S
1
2
3
1
2
3

Shënim:
Numri i tufave (tuples) në R × S = 2 * 3 = 6
Numri i atributeve në R × S = 2

2.3.6.8 Operacioni Join
Operacion Join kombinon dy relacione për të formuar një relacion të ri. Tabelat
duhet të jenë të bashkuara bazuar në të një shtyllë të përbashkët. Shtylla e
përbashkët duhet të jetë në përputhje me kushtet e domenit. [1, 7]
Llojet e operacionit JOIN
JOIN

Natyral
join

Equi
join

Theta
join

Semi
join

Outer
join

Left outer
join

Right outer
join
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Natural Join
Natural join kryen një equi join të dy relacioneve R dhe S mbi të gjitha atributet e
përbashkëta. Një ndodhi (occurrence) për çdo atribut të përbashkët është e eliminuar
nga rezultati. Me fjalë të tjera një natural join do të heqë atributet e duplifikuara. Në
shumicën e sistemeve një natural join do të kërkojë që atributet të kenë të njëjtin
emër për të identifikuar atributet që do të përdoren në join. Kjo mund të kërkojë një
mekanizëm riemërimi. Edhe në qoftë se atributet nuk kanë të njëjtin emër, mund të
kryhet join natural me kusht që atributet duhet të jenë të njëjtit domen.
Input: Dy relacione (tabela) R dhe S
Simbolikisht: R S
Qëllimi: Ndërlidhi rreshtat nga tabela e dytë dhe
-

Zbato barazi në të gjitha atributet shtylla
Elimino kopjimin e atributeve të përbashkëta
•

-

Shkurtesë për Π

L(R

× S):

L është unioni i të gjitha atributeve nga R dhe S me duplifikimet e hequra
P barazon të gjitha atributet e përbashkëta në R dhe S [1, 7, 13]

Shembull i operacionit Natural Join
Konsidero dy relacione PUNETOR dhe DEPARTAMENT. Le të jetë atribut i
përbashkët për të dy relacionet DEPTNUMER. Të dy relacionet janë treguar më
poshtë:
Vlen të theksohet se Natyral join është asociativ, d.m.th. nëse R, S, dhe T janë tri
relacione më pas
R

(S

T) = (R

S)

T

PUNETOR
ID
Punetor
C100
C101
C102

Emërimi
Ligjerues
Ass. Profesor
Profesor

ID
Punetor
C100
C102

DEPARTAMENT
Dept
numer
E1
E2
C1

PUNETOR
Emërimi
Ligjerues
Profesor

Dept
emri
Elektrikës
Kompjuterikës

Dept
numer
E1
C1

DEPARTAMENT
Dept
Dept
numer
emri
E1
Elektrikës
C1
Kompjuterikës

Tabela 2.12. Shembull i Natural Join
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Equal Join
Equal join është një rast i veçantë i gjendjes së Join ku kushti C përmban vetëm
barazitë. [1, 7]
Shembull i operacionit Equal Join
Duke pasur parasysh dy relacionet STAF dhe DEPARTAMENT, përpilo një listë të
personelit dhe departamentet që ata punojnë.
STAF
DEPARTAMENT
ID Staf
1
2

Emërimi
Shitës
Disenjator

Dept
100
101

Dept
100
101

Emri
Marketing
Civil

Tabela 2.13. Shembull i Equal Join

Përgjigja është për equi-join e STAF dhe DEPARTAMENT:

ID Staf
1
2

STAF EQUI JOIN DEPARTAMENT
Emërimi
Dept
Dept
Emri
Shitës
100
100
Marketing
Disenjator
101
101
Civil

Theta Join
Theta Join është një join me kusht, në të cilin imponojmë kushte të tjera përveç
kushtit të barazisë. Në qoftë se kushti i barazisë i imponohet atëherë theta join bëhet
equi join. Simboli θ qëndron për operatorin e krahasimit që mund të jetë >, <, >=,
<=. [1, 13]
Shprehja e Theta Join
σθ (R × S)
Ilustrimi i Theta Join
Për të ilustruar një theta join konsiderojmë dy relacione SHOKË dhe TJETER me
atributet Emri dhe mosha.
SHOKË
Emri
Rinor
Agon
Venhar

Mosha
22
23
24

Rezultatet e theta join
Emri
Mosha
Rinor
22
Agon
23
Venhar
24

Nofka
Vigan
Ermal

TJETER
Madhësia
25
26

Nofka
Vigan
Ermal

Madhësia
25
26
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Outer Join
Në Outer Join, palët e përputhura mbajnë vlerat e papërputhshme që në tabelën tjetër
janë left null.
1.

Full outer join

2.

Left outer join

3.

Right outer join
S

R

Left outer
join

Rreshtat e papërputhur
nga tabela e majtë

Right outer
join

Rreshtat e përputhur

Rreshtat e papërputhur
nga tabela e djathtë

Figura 2.22. Paraqitja e left dhe right join

Llojet e Outer Join
Paraqitja figurative e left dhe right outer join e dy relacioneve R dhe S shihet në
Figurën 2.22.
1. Left Outer Join. Left outer joins është një join në të cilin tufat (tuples) nga R
që nuk përputhen me vlerat në shtyllën e përbashkët të S janë përfshirë
gjithashtu në relacionin e rezultatit.
2. Right Outer Join. Right outer joins është një join në të cilin tufat (tuples) nga
S që nuk përputhen me vlerat në shtyllën e përbashkët të R janë përfshirë
gjithashtu në relacionin e rezultatit.
3. Full Outer Join. Full outer joins është një join në të cilin tufat (tuples) nga R
që nuk përputhen me vlerat në shtyllat e përbashkëta të S ende shihen dhe
tufat e S të cilat nuk kanë vlera që përputhen në shtyllat e përbashkët të R
ende shfaqen në relacionin e rezultatit. [1, 7, 13]
Shembull i Full Outer Join dhe Right Outer Join
Konsiderojmë dy relacione NJERËZ dhe MENU dhe përcaktojmë full outer, left
outer dhe right outer join.

79

Tabela 2.14. Left outer join i relacionit NJEREZ dhe MENU

NJEREZ
Emri
Agim
Drita
Ilir
Artan

NJEREZ. Ushqim=MENU. Ushqim MENU
Mosha Njerez.Ushqim
Menu.Ushqim Dita
21
Pica
Pica
e martë
22
Lazanje
Lazanje
e mërkurë
20
Shpageta
NULL
NULL
21
Hamburger
Hamburger
e hënë

Tabela 2.15. Right outer join i relacionit NJEREZ dhe MENU

NJEREZ
Emri
Artan
Agim
Drita
NULL
NULL

Emri
Agim
Drita
Ilir
Artan

NJEREZ. Ushqim=MENU. Ushqim MENU
Mosha Njerez.Ushqim
Menu.Ushqim Dita
21
Hamburger
Hamburger
e hënë
21
Pica
Pica
e martë
22
Lazanje
Lazanje
e mërkurë
NULL
NULL
Oriz i skuqur
e enjte
NULL
NULL
Pomfrit
e premte

NJEREZ
Mosha Njerez.Ushqim
21
Pica
22
Lazanje
20
Shpageta
21
Hamburger

MENU
Menu.Ushqim Dita
Hamburger
e hënë
Pica
e martë
Lazanje
e mërkurë
Oriz i skuqur
e enjte

1. Left outer join i relacionit NJEREZ dhe MENU në ushqim është paraqitur si
NJEREZ.
NJEREZ.USHQIM = MENU.Ushqim MENU. Rezultati i
left outer join është në tabelën 1.1.
Nga kjo tabelë është për t’u theksuar se të gjitha tufat (tuples) nga tabela e
majtë (në rastin tonë është relacioni NJEREZ) shfaqen në rezultat. Nëse ka
ndonjë vlerë të papërputhshme atëherë vlera NULL do të kthehet.
2. Right outer join i relacionit NJEREZ dhe MENU në ushqim është paraqitur
në algjebrën relacionale si NJEREZ
NJERËZIT.Ushqim=Menu.Ushqim
MENU. Rezultati i right outer join është treguar në tabelën 1.2.
Tabela 2.16. Full outer join i relacionit NJEREZ dhe MENU

Emri
Agim
Drita
Ilir
Artan
NULL
NULL

Mosha
21
22
20
21
NULL
NULL

Njerez.Ushqim
Pica
Lazanje
Shpageta
Hamburger
NULL
NULL

Menu.Ushqim
Pica
Lazanje
NULL
Hamburger
Oriz i skuqur
Pomfrit

Dita
e martë
e mërkurë
NULL
e hënë
e enjte
e premte
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Nga kjo tabelë, është e qartë se të gjitha tufat (tuples) nga relacioni në anën e djathtë
(në rastin tonë relacioni në anën e djathtë është MENU) shfaqen në rezultat.
3. Full outer join i relacionit NJEREZ dhe MENU në ushqim është paraqitur në
algjebrën relacionale si NJERËZ
NJEREZ.Ushqim = MENU.Ushqim
MENU. Rezultati i full outer join është treguar në tabelën 1.3.
Nga kjo tabelë, është e qartë se të gjitha tufat (tuples) nga relacioni NJEREZ
dhe relacioni MENU paraqiten në rezultat.
Semi-Join
Semi-join të një relacioni R, të përcaktuar mbi bashkësinë e atributeve të A, nga
relacioni S, të përcaktuara mbi bashkësinë e atributeve B, është nën-bashkësia e
tufave (tuples) të R që marrin pjesë në join të R me S. Përparësia e semi-join është
se ajo zvogëlon numrin e tufave (tuples) që nevojiten për tu trajtuar për të formuar
join. Në sistemet e centralizuara të bazës së të dhënave, kjo është e rëndësishme për
shkak se ajo zakonisht rezulton në një numër të zvogëluar në qasjen e memories
dytësore duke e bërë përdorimin më të mirë të kujtesës. Kjo është edhe më e
rëndësishme në baza të dhënash të shpërndara, që zakonisht e redukton sasinë e të
dhënave që duhet të transmetohen në mes të anëve në mënyrë që të vlerësoj
pyetësorin.
Shprehja për Semi-Join
R ×F S = Π A(R ×F S) ku F është predikati.
Shembull i Semi-Join
Për të kuptuar semi-join i marrim në konsideratë dy relacione PUNETOR dhe
PAGESA
PUNETOR
PAGESA
Nr.
Emri
Emërimi
Emërimi
Paga
punetor
punetor
Programer
25.000
E1
Ahmet
Programer
Konsultant
70.000
E2
Prarim
Analist i sistemit
E3
Visar
Administrator i
bazës së të dhënave
E4
Kushtrim Konsultant
Tabela 2.17. Shembull i Semi Join

Nga rezultat i semi-join është e qartë se një semi-join është gjysma e një join-i:
rreshtat e një tabelë që përputhen me të paktën një rresht të një tabele tjetër. Vetëm
rreshtat e tabelës së parë shfaqen në rezultat. [1,7]
2.3.7 Avantazhet e algjebrës relacionale
Algjebra relacionale ka sfond solid matematik. Sfondi matematik i algjebrës
relacionale është baza e shumë zhvillimeve dhe teoremave interesante. Në qoftë se
ne kemi dy shprehje për të njëjtin operacion dhe nëse shprehjet janë të dëshmuara të
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jenë ekuivalente, atëherë optimizuesi i pyetësorëve automatikisht mund
zëvendësojë me formën më efikase. Për më tepër, algjebra relacionale është një
gjuhë e nivelit të lartë që flet në termat me veçoritë e bashkësive të tufave (tuples)
dhe jo në kuptim terma të cikleve (for-loops). [7]
2.3.8 Kufizimet e algjebrës relacionale
Algjebra relacionale nuk mund të bëjë llogaritje aritmetike. Për shembull, nëse ne
duam të dimë çmimin e 10 litrave naftë, duke supozuar një rritje 10% në çmimin e
naftës, nuk mund të bëhet duke përdorur algjebrën relacionale.
Algjebra relacionale nuk mund t’i rendit ose t’i shtyp rezultatet në formate të
ndryshme. Për shembull, ne duam të organizojmë emrin e produktit në renditje
rritëse të çmimit të tyre dhe kjo nuk mund të bëhet duke përdorur algjebrën
relacionale.
Algjebra relacionale nuk mund të kryejë funksione agregate. Për shembull, nëse ne
duam të dimë se sa është numri i personelit që është duke punuar në një departament
të veçantë, ky pyetësor nuk mund të bëhet duke përdorur algjebrën relacionale.
Algjebra relacionale nuk mund të ndryshojë bazën e të dhënave. Për shembull, nëse
ne duam ta rrisim pagën e të gjithë të punësuarve me 10%, kjo nuk mund të bëhet
duke përdorur algjebrën relacionale.
Algjebra relacionale nuk mund të llogarit “transitive closure”. Për të kuptuar termi
transitive closure marrim në konsideratë relacionin ndërmjet RELACIONI, që
përshkruan relacionin në mes të personave.
Konsiderojmë pyetësorin, gjej të gjithë të afërmit e afërm dhe të largët familjes
Visar ? Nuk është e mundshme për të shprehur një lloj të tillë të pyetësorit në
algjebrën relacionale. Këtu transitive do të thotë, nëse personi A është i lidhur me
personin B dhe nëse personi B është i lidhur me personin C do të thotë në mënyrë
indirekte personi A është i lidhur me personin C. Por algjebra relacionale nuk mund
ta shpreh “transitive closure”. [1]

Personi 1
Visar
Vegim
Visar
Iliriana

RELACIONI
Personi 2
Relacioni
Ragip
Baba
Artan
Vëlla
Edona
Burri
Sanije
Motër

2.3.9 Llogaritja relacionale
Qëllimi i llogaritjes relacionale është që të ofrojë një bazë formale për përcaktimin e
gjuhës deklarative të pyetësorëve e përshtatshme për bazat e të dhënave relacionale.
Llogaritja relacionale vjen në dy forma (1) Llogaritja relacionale e tufave
“tuples”(TRC) dhe (2) Llogaritja relacionale e domeneve (DRC). Dallimi themelor
në mes të algjebrës relacionale dhe llogaritjes relacionale është se algjebra
relacionale na jep procedurën se si të vlerësojë pyetësorin kurse llogaritja
relacionale na jep vetëm pyetësor pa dhënë procedurën se si të vlerësojë pyetësorin:
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− Variabla në llogaritjen relacionale të “tuples” formulon varg mbi “tuples”.
− Variabla në llogaritjen relacionale të domenit formulon varg mbi vlerat
individuale në domenet e atributeve të relacionit.
− Llogaritja relacionale është jo-operacionale dhe përdoruesi përcakton
pyetësorët në aspektin se çka atë duan, jo në kuptimin se si të llogaritet ajo
(Mënyra e të deklaruarit). [7]
Llogaritja relacionale dhe algjebra relacionale:
Dallimi i madh në mes të llogaritjes relacionale dhe algjebër relacionale është
përmbledhur si në vijim:
− Një pyetësor llogaritës relacional specifikon se çfarë informacioni është
marrë.
− Një pyetësor llogaritës relacional specifikon se si është marrë informacioni.
2.3.9.1 Llogaritja relacionale e tufave (tuples)
Llogaritja relacionale e tufave (tuples) është një gjuhë logjike me variabla që
radhiten mbi tufat (tuples). Forma e përgjithshme e llogaritjes relacionale të tufave
është dhënë si vijon:
{<Listë varaiablash të tufave (tuples) <> | <kushtet>)
{t | COND(t)}
Këtu t është e variabël tufë (tuples), që nënkupton tufat (tuples) e relacioneve.
COND (t) është një formulë që përshkruan t. Kuptimi i shprehjes paraprake është të
kthejë të gjitha tufat (tuples) T që plotësojnë kushtin COND:
− T/R(T)} nënkupton kthimin të gjitha tufave (tuples) T e tillë që T të jetë tufë
(tuples) në relacionin R.
− Për shembull, {T.emri/FAKULTETI(T)} nënkupton kthimin e të gjithë
emrave të personelit të fakultetit në relacionin FAKULTETI.
− {T.emri/FAKULTETI(T) AND T.deptid=‘EEE’} nënkupton kthimin e
vlerës së emrave të personelit të fakultetit të cilët janë duke punuar në
departamentin e “EEE”. [7]
Kuantifikatorët
Kuantifikatorët janë fjalë që i referohen sasisë të tilla si “disa” ose “të gjithë” dhe
tregon për sa elemente të një predikati të dhënë është e saktë. Një predikat është një
fjali që përmban një numër të caktuar të variablave dhe bëhet një deklaratë kur
vlerat specifike zëvendësohen për variabla. Në përgjithësi kuantifikatorët mund të
klasifikohen në dy lloje: (1) Kuantifikatorët Univerzal dhe (2) Kuantifikatorët
ekzistencial.
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Kuantifikatorët ekzistencial
simboli: ∃
∃T ε Cond (R)
Kjo do të ketë sukses nëse kushti vlen për të paktën një tufë (tuples) në T.
− (∃t)(C) - Operatori ekzistencial - E saktë nëse ekziston një tufë (tuples) t e
tillë që kushtet C janë të sakta.
− Shembull i kuantifikatorit ekzistencial është ∃(m) e tillë që m2 = m.(d.m.th,
m = 1). [1, 13]
Kuantifikatorët universal
simboli: ∀
− (∀t) (C) – Operatori universal - E saktë nëse C është e saktë për çdo tufë t.
− Shembull i kuantifikatorit universal është ∀(2), sin2 (2) + cos2 (2) = 1.
Shembulli i referohet faktit se për të gjitha vlerat e 2sin2 (2) + cos2 (2) = 1.
Variabla e lirë
Çdo variabël që nuk është e lidhur me ndonjë kuantifikator thuhet se është e lirë.
Variabla e lidhur
Çdo ndryshore që është e lidhur me një kuantifikator universal apo ekzistencial
quhet variabël e lidhur.
Shembull i operacionit Selection në TRC:
1. Për të gjetur detajet e të gjithë personelit që janë duke fituar më shumë se
10.000 €:
{S | Stafi ∧ S.paga > 10000}
Shembull i operacionit Projection në TRC:
2. Për të gjetur një atribut të veçantë, të tillë si paga, shkruajmë:
{S.paga | Stafi ∧ S.paga > 10000}
Shembull kuantifikatori
Klienti (ID, kEmri, lEmri, Mosha)
Përputhjet(Klienti1, Klienti2, Lloji)
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− Listo emrat dhe mbiemrat e klientëve që shfaqen si Klienti1 në përputhje me
ndonjë lloj.
RAlg: p(kEmri, lEmri)(Klienti (ID = Klienti1) PËRPUTHJET)
RCalc: {c.kEmri, c.lEmri | KLIENTI(c) AND (∃m)(PËRPUTHJET(m) AND
c.ID = m.Klienti1)}
JOINS në llogaritjen relacionale
Konsiderojmë dy relacionet Klient dhe Përputhjet si:
Klienti (ID, kEmri, lEmri, Mosha)
Përputhjet(Klienti1, Klienti2, Lloji)
− Listo të gjitha informatat në lidhje me klientët dhe me përputhjet përkatëse
që shfaqen si Klient1 në përputhje me ndonjë lloj.
Pyetësori paraprak mund të shprehet në Algjebra Relacionale dhe Llogaritjen
Relacionale të tufave (tuples) si:
RAlg: Klienti (ID = Klienti1) Përputhjet
RCalc: {c, m | KLIENTI(c) AND PËRPUTHJEN(m) AND c.ID = m.Klienti1} [1]
2.3.9.2 Operatorët e bashkësive në llogaritjen relacionale
Operacionet e bashkësive siç janë Unioni, Intersection, Difference dhe Cartesian
Product mund të shprehen në llogaritjen relacionale të tufave (tuples) si:
Union
− R1(A, B, C) ∪ R2(A, B, C)
− {r | R1(r) OR R2(r)}
Intersection
− R1(A, B, C) ∩ R2(A, B, C)
− {r | R1(r) AND R2(r)}
Cartesian Product
− R(A, B, C) × S(D, E, F)
− {r, s | R(r) AND S(s)} // njësoj si Join pa kushtin Select
Subtraction
− R1(A,B,C) − R2(A, B, C)
− {r | R1(r) AND NOT R2(r)} [1, 7, 13]
Shprehjet e llogaritjeve relacionale të pyetësorëve dhe të tufave (tuples) [7]
Disa nga pyetësorët dhe llogaritjet përkatëse relacionale dhe shpjegimet e tyre janë
dhënë më poshtë. Këtu kemi dhënë një sërë pyetjesh si SET 1, SET 2 dhe SET 3.
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− Pyetësori SET 1 ka të bëjë me Menaxhimin e rezervimeve hekurudhore
− Pyetësori SET 2 ka të bëjë me Menaxhimin e bazës së të dhënave të
bibliotekës
− Pyetësori SET 3 ka të bëjë me Menaxhimin e bazës së të dhënave të bujtinës
Pyetësori SET 1: Pyetësori SET 1 merret me sistemin e rezervimit hekurudhor.
Pyetësori 1: Gjejmë të gjitha detajet për trenat që nisen nga vendi “Prishtinë”.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | t ∈ detajet_e_trenit ∧ vendi_fillestar = “Prishtinë”}
Shpjegimi: Nga pyetësori janë gjetur bashkësia e të gjitha tufave (tuples) “t” që i
përkasin relacionit “detajet_e_trenit” dhe gjithashtu vendit fillestar “Prishtinë”.
Pyetësori 2: Gjejmë të gjithë emrat e trenave destinimi i të cilëve është “Prizren”.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ detajet_e_trenit (t [nr_trenit] = s [nr_trenit] ∧ s [destinimi] = “Prizren”)}
Shpjegimi: Ekziston një tufë (tuples) “t” në relacionin “r” e tillë që predikati të jetë i
saktë.
Vendosjen e të gjitha tufave (tuples) “t” e tillë që, ekziston një tufë “s” në relacionin
“detajet_e_trenit” për të cilën vlerat e “t” dhe “s” për “nr_trenit” nuk ka atribute që
janë të barabarta dhe vlera e “s” për destinim është “Prizren”.
Pyetësori 3: Gjejmë emrat e të gjithë pasagjerëve që kanë anuluar biletën dhe të cilët
janë mbi 40 vjeç.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ anuluar (t [nr_trenit] = s [nr_trenit] ∧∃ u ∈ detajet_udhëtar (u [emri] =
s[emri] ∧ u[mosha] > 40))}
Shpjegimi: Bashkësia e të gjithë tufave (tuples) të emrave të udhëtarëve për të cilët
mosha është mbi 40 dhe bileta është anuluar. Variabla tufë (tuples) “s” siguron që
udhëtari ka anuluar biletën. Tufa (tuples) “u” është e kufizuar për të pasur të njëjtin
emër udhëtari si “s”.
Pyetësori 4: Listo numrat e të gjithë trenave që nuk kanë anulime dhe kanë vetëm
rezervime.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ rezervim (t [nr_trenit] = s [nr_trenit]) ￢∃ u ∈ anulim (t [nr_trenit] =
u[nr_trenit])}
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Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave “t” të tilla që, ekziston një tufë “s” që i takon
për të rezervuar të tillë që atributi i nr_trenit është i barabartë për “t” dhe “s” dhe
ekziston një tufë (tuples) “u” që i takon për të anuluar ku vlerat e “t” dhe “u” për
atributin e nr_trenit janë të njëjta.
Pyetësori 5: Listo emrat e gjithë udhëtareve femra që udhëtojnë me trenin “Blue
Mountain”.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ detajet_udhëtar (t [u_emri] = s [u_emri] ∧ s [gjinia] = “femër” ∧
s[emri_trenit] = “Blue mountain”)}.
Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave (tuples) “t” të tilla që, ekziston një tufë “s”
që i takon detajet_udhëtar për të cilën vlerat e “t” dhe “s” janë të njëjta për atributin
u_emri, atributin e gjinisë = “femër” dhe atributin emri_trenit = “Blue mountain”.
Pyetësori SET 2: Pyetësori SET 2 ka të bëjë me pyetësorët e shpeshtë në
menaxhimin e bazës së të dhënave të bibliotekës.
Pyetësori 1: Gjej nr_llog/- për çdo libër për të cilin çmimi është > 100.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ libri (t[nr_llog/-] = s[nr_llog/-] ∧ s[çmimi]>100)}
Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave “t” të tilla që, ekziston një tufë “s” në
relacionin libri për të cilën vlerat e “t” dhe “s” për atributin nr_llog/- janë të një
vlere të barabartë të “s” për atributin me çmim më të madh se 100.
Pyetësori 2: Gjeni emrat e të gjithë studentëve që kanë huazuar një libër dhe çmimi i
atyre librave është më i madh se 100.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ libra_huazuara (t[emri_std] = s[emri_std] ∧ ∃ u ∈ libri (u[nr_llog/-] =
s[nr_llog/-] ∧ u[çmimi] > 100))}
Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave (tuples) “t” i tillë që, ekziston një tufë “s” në
relacionin librat_huazuara për të cilën vlerat “t” dhe “s” për atributin emri studentit
janë të barabarta dhe variabla e tufës “u” në relacionin libri për të cilin “u” dhe “s”
për atributin nr_llog/- janë të barabarta dhe vlerën e “u” për çmimin e atributit që
është më i madh se 100.
Pyetësori 3: Gjej emrat e studentëve që kanë huazuar një libër, kanë libër në
llogarinë e tyre ose të dyja.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ librat_huazuara (t[emri_std] = s[emri_std]) ∨ ∃ u ∈ libra_të_mbetur
(t[emri_std] = su[emri_std])}
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Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave (tuples) “t” të tilla që, ekziston një tufë “s”
në relacionin librat_huazuara për të cilat vlerat “t” dhe “s” për atributin emri
studentit janë të barabarta dhe variablat e tufës “u” në relacionin e libra_të_ mbetur
për të cilat “u” dhe “s” për atributin emri_stud është i barabartë.
Pyetësori 4: Gjejmë vetëm emrat e atyre studentëve të cilët kanë të dy libra në
llogarinë e tyre si dhe librat e huazuar nga llogaria e tyre.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ s ∈ librat_huazuara (t[emri_std] = s[emri_std]) ∧ ∃ u ∈ libra_të_mbetur
(t[emri_std] = s[name_std])}
Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave (tuples) “t” të tilla që, ekziston një tufë “s” e
tillë se në relacionin librat_huazuara për të cilën vlerat “t” dhe “s” për atributin emri
i studentit janë të barabarta dhe variabla e tufës “u” në relacionin e libra_të _mbetur
për të cilën “u” dhe “s” për atributin emri_stud është i barabartë.
Pyetësori 5: Pyetësori që përdor simbolin e implikacionit p ⇒ q gjejmë të gjithë
studentët që i takojnë departamentit EEE të cilët kanë huazuar libra.
Shprehja relacionale llogaritëse:
{t | ∃ r ∈ librat_huazuara (r [emri_std] = t[emri_std] ∧ (∀ u ∈ departmentet
(u[emri_i_ departamentit] = “EEE”)))} ⇒ {t | ∃ r ∈ librat_huazuara (r[emri_std] =
t[emri_std] ∧ ∃ w ∈ studenti (w[nr_rend/-] = r[nr_rend/-] ∧ w[emri_i_
departamentit] = u [emri_i_ departamentit]))}
Shpjegimi: Bashkësia e të gjitha tufave (tuples) “t” e tillë që, ekziston një tufë “s” e
tillë se në relacionin librat_huazuara për të cilën vlerat “t” dhe “s” për atributin emri
i studentit janë të barabarta dhe variablat e tufës “u” në relacionin departamentet
duhet të jetë e barabartë me “EEE” dhe kjo duhet të jetë e barabartë për bashkësitë e
të gjitha tufave “t” të tilla që ekziston një tuples “r” në relacionin librat_huazuara
për të cilat vlerat e “r” dhe “t” për atributin emri studentit janë të barabarta dhe
variabla “w” në relacionin student për të cilin “w” dhe “r” janë të barabarta për
atributin nr_rend/- dhe “w” dhe “u” janë të barabarta për emri_i_ departamentit.
Pyetësori SET 3: Pyetësori SET 3 merret me menaxhimin e bujtinës.
Pyetësori 1: Gjejmë të gjitha ID e studentëve id cilët qëndrojnë në bujtinë.
Shprehja relacionale llogaritëse e tufave (tuples)
{t | ∃ s ∈ detajet_e_studentit (t[nr_rendor]=s[nr_rendor])}
Shpjegimi: Këtu t është bashkësia e tufave në relacionin detajet_e_studentit të tilla
që ekziston një e tufë e cila përbëhet nga ID e studentëve që po qëndrojnë në
bujtinë.
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Pyetësori 2: Gjejmë të gjitha detajet e studentëve të cilët i përkasin degës EEE.
Shprehja relacionale llogaritëse e tufave (tuples)
{t | t ∈ detajet_e_studentit ∧ t[emri_kursit]=“EEE”
Shpjegimi: Këtu t është bashkësia e tufave në relacionin detajet_e_studentit të tilla
që konsistojnë në të gjitha detajet e studentit që i përkasin degës “EEE”.
Pyetësori 3: Gjej të gjithë studentët e degës “EEE” që janë në semestrin e tretë.
Shprehja relacionale llogaritëse e tufave (tuples)
{t | t ∈ detajet_e_studentit ∧ t[emri_kursit]= “EEE” ∧ t[semestri] = 3}
Shpjegimi: Këtu t është bashkësia e tufave në relacionin detajet_e_studentit të tilla
që konsistojnë nga të gjitha detajet e studentit të cilët i takojnë semestrit të tretë të
degës EEE.
Pyetësori 4: Gjejmë të gjithë emrat e ligjëruesve që i përkasin departamentit EEE.
Shprehja relacionale llogaritëse e tufave (tuples)
{t | ∃ s ∈ detajet_e_stafit (t[emri_stafit] = s[emri_stafit])}
Shpjegimi: Këtu t është bashkësia e tufave në relacionin detajet_e_stafit dhe
ekziston një tufë (tuples) s që konsiston me emrat e ligjëruesve që i takojnë
departamentit "EEE".
Pyetësori 5: Gjejmë gjithë stafin që kanë periudhë të kohës së lirë në orën e tretë të
hënave.
Shprehja relacionale llogaritëse e tufave (tuples)
{t | ∃ s ∈ detajet_e_stafit (t[emri_stafit] = s[emri_stafit] ∧ ∃ u ∈
orari_ligjeruesit_hënë (s[id_stafit] = u [id_stafit] ∧ u [ora_e_tretë] = “EEE”))}
Shpjegimi: Këtu t është bashkësia e tufave (tuples) në relacionin detajet_e_stafit dhe
ekziston një tufë që përbëhet nga emrat e anëtarëve të stafit që i kanë periudhat e
kohës së lirë në orën e tretë të hënave për çdo javë.
Siguria e shprehjes (Expression)
Është e mundur të shkruhen shprehjet e llogaritjes së tufave (tuples) që gjenerojnë
relacione të pafundme.
Për shembull rezultati {t/∼t ε R} në një relacion të pafund nëse domeni i ndonjë
atributi të relacionit R është i pafund.
Për të evituar këtë problem, ne kufizojmë bashkësinë e shprehjeve të lejueshme për
të siguruar shprehjet. Një shprehje {t/P(t)} në llogaritjen relacionale të tufave është e
sigurt, nëse çdo element i t shfaqet në një nga relacionet, tufat (tuples) ose konstanta
që shfaqen në P (këtu P i referohet predikatit apo kushtit). [1, 7]
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Kufizimet e TRC
TRC nuk mund të shprehet në pyetësorët që përfshijnë:
− Aggregations.
− Groupings.
− Orderings.
2.3.10 Llogaritja relacionale e domeneve (DRC)
Llogaritja relacionale e domeneve është një gjuhë pyetësorësh jo-procedurale
ekuivalente në fuqi me llogaritjen relacionale të tufave (tuples). Në llogaritjen
relacionale të domeneve çdo pyetësor shprehet në formën:
{<X1, X2,............., Xn > /P (X1, X2,............., Xn)} ku
− X1, X2,............., Xn paraqesin variablat e domenit
− P paraqet një formulë të ngjashme me atë të llogaritjes së predikateve.
Variablat e domenit: Një variabël e domenit është variabla vlera e së cilës është
tërhequr nga domeni i një atributi. [1, 7]
2.3.10.1 Pyetësorët në llogaritjen relacionale të domeneve
Konsiderojm ER diagramin:
STUDENTI

MER
R
KLASA

STUDENTI
ID
123
456

Emri Adresa
Visar
Ermal

KID

KEMRI

lokacioni

KURSIN
MERR
ID KID

NOTA

Tabela 2.18. Pyetësorët në llogaritjen relacionale të domeneve

Pyetësori 1:
Merr detajet e të gjithë studentëve?
Ky pyetësor mund të shprehet në DRC si:
{<I,n,a>/<I,n,a> ε STUDENTI}
Pyetësori 2: (Operacioni Selection)
Gjej detajet e studenti ID e të cilëve është 123?
{<123,n,a>/<123,n,a> ε STUDENTI}
(OR)
{<I,n,a>/<I,n,a> ε STUDENTI Ω I = 123}
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(Këtu I, n, a janë të referuara si variabla të domenit)
Pyetësori 3: (Operacioni Projection)
Gjeni emrin e studenti ID e të cilit është 456?
{<I>/<I,n,a> ε STUDENTI Ω I = 456}
2.3.10.2 Llogaritja relacionale e domeneve dhe pyetësorëve [7]
Disa nga pyetësorët, llogaritjet përkatëse relacionale dhe shpjegimet e tyre janë
dhënë më poshtë. Këtu kemi dhënë një sërë pyetje si SET 1, SET 2,dhe SET 3.
− Pyetësori SET 1 ka të bëjë me Menaxhimin e rezervimeve hekurudhore
− Pyetësori SET 2 ka të bëjë me Menaxhimin e bazës së të dhënave të
bibliotekës
− Pyetësori SET 3 ka të bëjë me Menaxhimin e bazës së të dhënave të
departamentit
Pyetësori e SET 1: Pyetësori SET 1 merret me sistemin e rezervimit hekurudhor.
Pyetësori 1: Listo detajet e udhëtarëve që udhëtojnë me trenin "Intercity express".
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<emri, mosha, gjinia, nr_treni, “Intercity express” > | < emri, mosha, gjinia,
nr_treni, emr_i_trenit > ∈ detajet_e_udhetarit}
Shpjegimi: Atributet e detajet_e_udhetarit janë të listuara ku atributi emr_i_trenit =
“Intercity express”.
Pyetësori 2: Zgjidhni emrat e udhëtarëve ku gjinia = “femër” dhe mosha > 20.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<u_emri> |∃ u_mosha, u_gjinia, u_nrtrenit. (< u_emri, u_mosha, u_gjinia,
u_nrtreni > ∈ detajet_e_udhetarit ∧ u_gjinia = “femër” ∧ u_mosha > 20)}.
Shpjegimi: Liston emrat e udhëtarëve nga relacioni detajet_e_udhetarit ku ka dy
kufizime të cilat janë: gjinia = “femër” dhe mosha > 20.
Pyetësori 3: Gjejmë emrat e të gjithë udhëtarëve që e kanë “Prizreni” si vend i nisjes
dhe gjejmë emrat e trenave të tyre.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
(<u_emri, emri_trenit |∃ u_emri > u_emri, u_mosha, u_nrtreni, (< u_emri, u_mosha,
u_gjinia, u_nrtreni, u_emri_i_trenit > ∈ detajet_e_udhetarit ∧ ∃ t_nisja, t_destinimi,
t_rruga, t_nr (< t_emri, t_nr, t_nisja, t_destimini, t_rruga > ∈ detajet_e_trenit ∧
t_nisja = “Prizreni”))}
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Shpjegimi: Dy relacionet – detajet_e_udhetarit dhe detajet_e_trenit janë të përfshira
në këtë pyetësor. Paraqiten emrat e trenit dhe emrat e udhëtarëve të cilët kanë
variablën t_nisja = “Prizreni”.
Pyetësori 4: Gjejmë të gjitha emrat e trenave të cilët kanë rezervime dhe nuk kanë
anulime.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<t_emri> | ∃ t_emri, u_emri, u_nisja, u_destinimi(<t_emri, t_nr, u_emri, u_nisja,
p_destinimi > .∈ rezervime ∧ ∃ nr_biletes, t_nr, s_nr, u_emri (<t_emri, t_nr,
nr_biletes, u_emri, s_nr > ∈ anulo))}
Shpjegimi: Relacionet rezervim dhe anulim janë të përfshira këtu. Janë shfaqur
emrat e trenave që i plotësojnë të dy kushtet.
Pyetësori 5: Gjejmë emrat e të gjithë trenave destinimi i të cilave është “Prizren”
dhe burimi është “Gjakovë”.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<t_emri > | ∃ t_nr, t_nisja, t_destinimi, t_rruga (< t_emri, t_nr, t_nisja, t_destinimi,
t_rruga > ∈ detajet_e_trenit ∧ t_burimi=“Gjakovë”∧ t_destinimi=“Prizren”)}
Shpjegimi: Emri i trenave që nisen nga Gjakova dhe arrijnë në Prizren janë të
listuara nga relacionet detajet_e_trenit.
Pyetësori e SET 2: Pyetësori SET 2 merret me menaxhimin e bibliotekës.
Pyetësori 1: Gjejmë emrin e studentit dhe nr_rendor për ata që i përkasin
departamentit "EEE".
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<emri_std, nr_rendor_std> | emri_dept (<emri_std, nr_rendor, emri_dept > ∈
student ∧ emri_dept=“EEE”)}
Shpjegimi: Relacioni student është i përfshirë në këtë. Emri_std, nr_rendor janë
atribute që i takojnë relacionit student dhe emri i departamentit të cilëve është
"EEE".
Pyetësori 2: Gjejmë nr_llog, nr_referues_i_librit, dhe emrin e autorit për librat me
çmim > 120.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{< nr_llog, nr_referues_i_librit, emri_i_autorit > / ∃ emri_i_librit, çmimi
(<emri_i_librit, nr_llog, nr_thirrës, emri_i_autorit, çmimi > ∈ librat ∧ çmimi >120)}
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Shpjegimi: Relacioni libra është i përfshirë në këtë. Në këtë shprehje nr_llog,
nr_referues_i_librit dhe emri_i_autorit kanë zgjedhur librat të cilët çmimin e kanë
më të madh se 120.
Pyetësori 3: Gjejmë nr_rendor të gjithë studentëve që kanë huazuar libër nga
biblioteka dhe gjejmë nr/- e librave që ata i kanë huazuar dhe që ato libra i takojnë
departamentit “EEE”.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<nr_rendor/->| ∃ emri_std, nr_llog_libri (<emri_std, nr_rendor, nr_llog_libri,
numri i librave të huazuara > ∈ librat_e_huazuara ∧ ∃emri, emri_dept(<emri,
nr_rend, emri_dept > ∈ student ∧ emri_dept=“EEE”))}
Shpjegimi: Këtu janë të përfshira dy relacionet (1) librat_e_huazuara dhe (2)
student. Nr_rendor/- i studentëve të cilët kanë huazuar libra të departamentit "EEE"
jan të përfshira në të dy relacionet e mëparshme. Nr_rend/- është zgjedhur nga të dy
relacionet e studentëve të cilët kanë huazuar libra nga biblioteka që i takon
departamentit “EEE”.
Pyetësori 4: Gjejmë emrin e studentit dhe emrin e departamentit të tyre që kanë
huazuar një libër i cili është më pak se dy (2) në numër.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{< emri_dept, emri>| ∃ nr_rendor/-, nr_llog_libri/-, nr_i_librave_të_huazuara
(<nr_rendor/-, nr_llog_libri/-, nr/- i librave_të_huazuar, emri_std> ∈
libra_të_huazuar ∧ nr/- i librave_të_huazuar < 2 ∧ ∃ nr_rendor/-(nr_rendor/-, emri,
emri_dept > ∈ student))}
Shpjegimi: Këtu janë të përfshira dy relacionet (1) librat_e_huazuar dhe (2) student.
Relacioni i përfshirë për emri i studentit është libra_të_huazuar dhe për emri_dept
relacioni i përshirë është student dhe kufizimi është nr/- i librave_të_huazuar që janë
më pak se dy (2) në numër.
Pyetësori 5: Gjejmë emrin e të gjithë studentëve që kanë huazuar, kanë libra në
llogarinë e tyre apo që të dyja në departamentin “EEE”.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<emri>/ ∃ nr_rendor/-, nr_llog_libri/-, nr_i_librave_të_huazuara (<emri,
nr_rendor/-, nr_llog_libri/-, nr/- i librave_të_huazuara > ∈ libra_të_huazuara ∧ ∃
nr_rendor, emri_dept(<emri, nr_rendor, emri_dept > ∈ student ∧ emri_dept =
“EEE”)) ∨ ∃ nr_rendor, nr_i_librave të mbetur (<emri, nr_rendor, nr_i_librave të
mbetur > ∈ libra_të_mbetur ∧ ∃ nr_rendor/-, emri_dept(<emri, nr_rendor/-,
emri_dept > ∈ student ∧ emri_dept = “EEE”))}
Shpjegimi: Këtu janë të përfshirë tri relacionet (1) libra_të_mbetur, (2)
libra_të_huazuara dhe (3) student. Emri është një atribut që i përket relacioneve
libra_të_huazuara dhe libra_të_mbetur, emri_dept i takon relacionit student.
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Është zgjedhur studenti që ka huazuar libra, ka pasur libra në llogarinë e tij apo që të
dyja që i takojnë departamentit “EEE”.
Pyetësori e SET 3: Pyetësori SET 3 ka të bëjë me sistemin e menaxhimit të bazës së
të dhënave të departamentit.
Pyetësori 1: Gjejmë të gjitha emrat e studentëve që i takojnë semestrit të pestë të
degës ECE.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
(<emri_stud> | ∃ < r,cn,s,h,dob,pn,b > ∈ detajet_e_studentit ∧ s = “V” ∧ b =”ECE”}
Shpjegimi: Domeni i emrit të studentëve është formuar nga relacioni i semestrit të
pestë “V” të degës “EEE”.
Variablat përdorura të domenit:
sn – emri i studentit, r – nr_rendor, cn – emri i kursit, s – semestri, h – bujtina,
dob – data e lindjes, pn – nr_telefonit, b – emri i degës
Pyetësori 2: Gjejmë të gjitha detajet e studentëve që i përkasin degës CSE.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<sn,r,cn,s,h,dob,pn,b> | <sn,r,cn,s,h,dob,pn,b> ∈ detajet_e_studentit ∧ b = “CSE”)
Shpjegimi: Të gjitha variablat e domenit të përfshira nga tabela detajet_e_studentit
që përbëhet nga të gjitha detajet për studentët që i përkasin degës CSE.
Pyetësori 3: Gjejmë gjithë ID e Studentëve të cilëve data e lindjes është mbi 1985.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<r>| ∃ sn,cn,s,h,dob,pn,b (<r,sn,cn,b,s,h,dob,pn > ∈ detajet_e_studentit | ∧ dob >
“1985”)}
Shpjegimi: Variabla e domenit r (nr_rendor) është përfshirë nga relacioni
detajet_e_studentit, i cili përbëhet nga ID e Studentëve data e lindjes e të cilëve
është mbi 1985.
Pyetësori 4: Gjejmë gjithë ID e ligjëruesve që i përkasin departamentit të prodhimit.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<sid> |∃ sn,dob,desg,y,foi,e,d | <sid,sn,dob,desg,y,foi,e,d ∈ detajet_e_stafit ∧ d =
“prod”)}
Shpjegimi: Ndryshoret e domenit nga detaje stafit:
sid – ID e stafit, dob – datëlindja, sn – emri stafi; desg – emërimi
y - vit qëkur shërbejnë; foi - fusha e interesit, e – emaili, d – departamenti
Sid (ID e stafit) nga detajet e stafit i përket departamentit të prodhimit.
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Pyetësori 5: Gjejmë të gjithë emrat e ligjëruesve që kanë pasur periudhën e pestë si
periudhë të kohës së lirë të premten.
Shprehja relacionale llogaritëse e domenit
{<sn> | ∃ sed,dob,desg,y,foi,e,d | <sn,sid,dob,desg,y,foi,e,d> ∈ detajet_e_stafit ∧ ∃
<sid,i,ii,iii,iv,v,vi,vii)(<sid,sn,i,ii,iii,iv,v,vi,vii> ∈ orari_rezervuar_të_premten ∧
v=“të lirë”)))}
Shpjegimi: Variabla e domenit emri i stafit nga detajet e stafit me periudhën e pestë
si kohë të lirë e cila është zgjedhur duke përdorur relacionin orari i ligjëratave të
premten. Kështu, në këtë, ne kemi përdorur dy relacione: detajet e stafit dhe orarin
ligjërata për të premten.
Përmbledhje
Në modelet relacionale, të dhënat janë të ruajtura në formë të tabelave ose të
relacioneve. Çdo tabelë ose relacion ka një emër të veçantë. Tabelat përbëhen nga
një numër i caktuar i shtyllave apo atributeve. Çdo shtyllë e një tabelë duhet të ketë
një emër dhe nuk mund të kemi dy shtylla të të njëjtës tabelë që kenë emra identik.
Rreshtat e tabelës quhen tufa (tuples). Numri i përgjithshëm i shtyllave ose
atributeve që përbëhet nga një tabelë është e njohur si shkalla e tabelës. Kapitulli i
ka prezantuar terminologjinë bazike të përdorur në modelin relacional. Rëndësi
specifike është dhënë për rregullën e E.F. Codd-it.
Ky kapitull gjithashtu paraqiti rregulla të ndryshme të integritetit. Koncepte të
algjebrës relacionale, operatorët e ndryshme si SELECTION, PROJECTION,
UNION, INTERSECTION, dhe operatorët JOIN u diskutuan me shembuj të
përshtatshëm. Po ashtu u diskutua me shembu mjaft specifik Llogaritja Relacionale
dhe dy degët e saj: llogaritja relacionale e tufave (tuples) dhe llogaritja relacionale e
domenit.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë punës me baza të të dhënave të bazuara në skedarë (file based database) hasim në
probleme të ndryshme. Ndër problemet që kam hasur më së shpeshti janë:
− Dëmtimet e pjesërishme ose të tërësishme të të dhënave për shkak se ky sistem
nuk siguron integritetin fizik të skedarëve por këtë pjesë ia lë sistemit operativ.
− Gabimet kanë të ndodhur gjatë fshirjes së gabuar të ndonjë skedari, zhvendosjes
së ndonjë skedari apo riemërtimit të ndonjë skedari.
− Shumëfishimi i të dhënave të njëjta në skedarë të ndryshëm po ashtu është një
gjë që shkakton shfrytëzim maksimal të hapësirës së diskut dhe kohës gjë që
kompanive të ndryshme i shkakton humbje të mëdha në buxhet dhe
mosshfrytëzimin adekuat të resurseve humane.
Për këtë arsye është punuar një sistem tjetër i menaxhimit të të dhënave i cili sot gjen në
zbatim të madh në tërë boten dhe quhet Relational Database Management System, për të
cilin kemi diskutuar gjatë kësaj teme.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e tezës së diplomës për nivelin baqelor është bërë duke analizuar sistemet
të ndryshme të menaxhimit të të dhënave, duke filluar nga ato më të vjetra deri te
sistemet më të reja të menaxhimit të bazave të të dhënave të cilat i përdorin organizatat
mëdha në ditët e sotme.
Për të arritur sqarimet në lidhje me to, është përdorur literaturë e brezit të gjerë që ka të
bëjë me menaxhimin e bazave të të dhënave relacionale. Po ashtu rëndësi të madhe në
shtjellimin e kësaj teme ka qenë përvoja ime personale në projekte të ndryshme të punës
sime me bazat të të dhënave siç janë:
− Menaxhimi i bazës së të dhënave të votuesve për Republikën e Kosovës.
− Menaxhimi i bazës së të dhënave të subjekteve politike që konkurrojnë në
zgjedhje.
− Menaxhimi i bazës së të dhënave të rezultateve të zgjedhjeve etj.
Gjithashtu në punë është përfshirë edhe përvoja e fituar gjatë studimeve, si dhe
trajnimeve të ndryshme profesionale mbi menaxhimin dhe zhvillimin e bazës së të
dhënave.
Tema është e ilustruar me shembuj konkret që ilustrojnë raste të problemeve të
ndryshme dhe disa nga mënyrat më optimale të zgjidhjeve. Po ashtu shembujt janë
shprehur edhe në mënyrë figurative duke përdorur figura ose tabela për ta bërë më të
kuptuar materien.
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5. REZULTATET
Gjatë krahasimit të sistemeve të ndryshme të bazave të të dhënave kam arritur në këto
rezultate:
Baza e të dhënave e bazuar në skedarë
Një bazë e të dhënave e bazuar në skedarë është e dizajnuar në një tabelë të vetme. Në
dizajn i vendos të gjitha informatat e bazës së të dhënave në një tabelë, ose listë, me
fushat që paraqesin të gjithë parametrat. Një skedarë mund të përmbajë shumë fusha,
shpesh me të dhëna të shumëfishuara që janë të prirura për korruptimin e të dhënave.
Nëse vendos t’i bashkosh të dhënat ndërmjet dy skedarëve, ju duhet të kopjoni dhe të
ngjitni informatat relevante nga një skedarë në tjetrin. Nuk ka automatizim ndërmjet
skedarëve. Nëse p.sh. keni një ose më tepër skedarë që përmbajnë adresën e klientit dhe
një klient është i larguar, ju duhet ta ndryshoni në mënyrë manuale parametrin e adresës
në secilin skedar që përmban informatat e klientit.
Ndryshimi i informatave në një skedarë nuk ka lidhje në të dhënat në skedarë tjerë.
Skedarët ofrojnë funksionalitet për të ruajtur informacione, manipulim me të dhëna, t’i
shtypësh ose shfaqësh informatat e formatizuara dhe të shkëmbesh të dhëna me të tjerët
përmes internetit.
Disa skedarë mund të jenë të bashkëngjitura me skedarë të jashtëm, të tillë si redaktor
teksti, për të zgjeruar funksionalitetin dhe për të menaxhuar informatat e ndërlidhura.
Bazat e të dhënave relacionale
Një bazë e të dhënave relacionale, me fjalë të tjera, përfshinë shumë tabela dhe metodat
për këto tabelat për të punuar së bashku. Relacionet ndërmjet tabelave mund të
sistemohen, bashkohen dhe të shfaqen në forma të ndryshme t të bazave të të dhënave.
Shumica e bazave të të dhënave relacionale ofrojnë funksionalitetin për të shpërndarë të
dhënat:
− Përmes rrjeteve
− Përmes internetit
− Me laptopë dhe pajisje tjera elektronike, të tilla si palm pajisje, telefona të
mençur etj, dhe
− Me sisteme të tjera të softuerëve
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6. DISKUTIMET DHE KONKLUZIONET
Dizajnimi i bazave të të dhënave është i thjeshtë dhe kërkon pak njohuri të dizajnimit.
Skedarët mund të zhvillohen thjeshtë duke përdorur ndonjë vegël mbështetëse të bazës
së të dhënave. Skedarët mund të krijohen në baza të të dhënave relacionale, duke mos
zbatuar konceptet e dizajnimit relacional. Dizajnimi i një bazë të dhënash relacionale
merr më shumë planifikim se bazat e të dhënave me skedarë. Me skedarë, ju mund të
shtoni informata si e shihni të nevojshme; ndërsa, në baza të dhënave relacionale, ju
duhet të jeni të kujdesshëm për të ruajtur të dhënat në tabela të tilla që relacionet të kenë
kuptim. Ndërtimi i një bazë të dhënash relacionale është e varur mbi aftësinë tuaj për të
krijuar një model relacional. Modeli duhet të përshkruaj në tërësi se si janë të
organizuara të dhënat, në aspektin e strukturës së të dhënave, pyetësorëve, integritetit,
manipulimit dhe magazinimit.
Bazat e të dhënave relacionale lejojnë që të përcaktoni fushat e caktuara të
tufave(tuples), sipas çelësave apo indekseve, për të bërë pyetësor, bashkimin e të
dhënave të tabelave dhe krijimin e kufizimeve të integritetit. Pyetësorët e kërkimit janë
më të shpejtë dhe më të saktë, kur bazohen në vlera të indeksuara. Të dhënat e tabelës
mund të bashkohen me lehtësi me anë të vlerave të indeksuara. Kufizimet e integritetit
mund të themelohen për të siguruar që relacionet e tabelës janë të vlefshme. Nëse ju jeni
në gjendje të krijoni një relacion një-me-shumë në të dhënat e tabelës suaj, ju duhet të
përdorni një bazë të dhënash relacionale, sepse skedarët nuk janë të mjaftueshme për të
trajtuar nevojat e përpunimit të të dhënave tuaja.
Bazat e të dhënave relacionale ofrojnë raportim më të fuqishëm me gjeneratorët e
raporteve që filtrojnë dhe shfaqin fushat e zgjedhura. Bazat e të dhënave relacionale
ofrojnë aftësinë për të ndërtuar modelet tuaja të raportimit. Shumica e të dhënave
relacionale të ofrojnë gjithashtu aftësinë për të importuar dhe eksportuar të dhëna nga
programe të tjera.
Ekzistojnë tri sisteme të bazave të të dhënave relacionale, të patentuara, me kod burimor
të hapur dhe të ngulitura (embedded).

− Bazat e të dhënave relacionale të patentuara kërkojnë përdorimin e gjuhëve të
zhvillimit të patentuar, shpesh herë, për të plotësuar SQL-in. Për shembull,
Microsoft Access, kombinon Visual Basic me SQL.
− Sistemet e të dhënave me kod burimor , të tilla si MySQL, janë të shpërndara
falas për të inkurajuar zhvillimin e përdoruesit.
− Embedded, bazat e të dhënave relacionale janë paketuar si pjesë e pakove të
softuerëve të tjerë, të tillë si softuer për përgatitjen e taksave. Shitësit furnizojnë
bazën e të dhënave së bashku me të gjitha veglat e manipulimit, për të
kontrolluar strukturën e bazës së të dhënave. Këto baza të dhënash, shpesh herë,
shoqërohen edhe me mjete për të siguruar gjurmët e auditimit të transaksioneve.
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7. REKOMANDIMET DHE PUNA E ARDHSHME
Rekomandojmë përdorimin e bazave relacionale të të dhënave pasi që ato siç e pamë
ofrojnë përveç tjerash edhe mundësi të kufizimit të dhënave që ruhen në bazën e të
dhënave. Gjithashtu veglat që ofrohen si për menaxhimin e sistemit të bazave të të
dhënave si dhe për menaxhimin e të dhënave të tabelave, krijimin e tabelave, krijimin e
relacioneve të tabelave, të gjitha këto na mundësojnë të punojmë sa më lehtë me bazën e
të dhënave.
Përndryshe, në bazën e të dhënave të bazuara në skedarë nuk ofrohen shumica e
veçorive të RDBMS siç janë krijimi i relacioneve, krijimi i raportimeve, pamundësia e
korrigjimit të të dhënave në mënyrë ujëvare (mënyrë automatike të ndryshimit të të
dhënave).
Shqyrtimi i modeleve të ndryshme të sistemeve të të dhënave siç janë ato hapësinore
(spatial) është një sfidë në zbatimin e tyre në realitet, prandaj në të ardhmen do të duhet
të punohet në zgjerimin e koncepteve mbi to.
Baza e të dhënave “spatiale” është një bazë e të dhënave që është e optimizuar për të
ruajtur dhe të nxjerr të dhëna të lidhura në objekte në hapësirë, duke përshirë pikat, vijat
dhe shumëkëndëshit. Përderisa bazat e të dhënave të rëndomta mund të kuptojnë lloje të
ndryshme të dhënash që përmbajnë karaktere dhe vlera numerike, funksionalite shtesë
duhet të shtohen për të përpunuar tipet e të dhënave spatiale. Këto zakonisht quhen
gjeometri ose plane. Konsorciumi “Open Geospatial Consortium” krijoi dhe specifikoi
plane të thjeshta dhe vendosi standarde për shtimin e funksionaliteteve spatiale tek
sistemet e bazave të të dhënave.
Këto në të ardhmen mund gjejnë zbatim në probleme të jetës së përditshme, siç janë,
shërbimi kadastral, planifikimi hapësinor etj.

100

8. REFERENCAT
[1]

Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.
Association of Computer Machinery Journal , 13, 377-387.

[2]

Codd, E. (1990). The Relational Model for Database Management (Version 2).
New York: Addison Wesley.

[3]

Abiteboul, S., Hull, R., Vianu, V. (1995). Foundations of Databases. New York:
Addison-Wesley.

[4]

Silberschatz, A., Korth, H.F., Sudarshan, S. (1996). Database System Concepts.
New York: McGraw-Hill.

[5]

Inmon, B. (1996). Building the Data Warehouse. New York: Wiley.

[6]

Date, C. (1995). An Introduction to Database Systems (Sixth Edition). New
York: Addison Wesley.

[7]

S. Sumathi, S. Esakkirajan. (2007). Fundamentals of Relational Database
Management Systems. Varshavë: Springer.

[8]

Ramakrishnan, R. (1997). Database Management Systems. New York: McGrawHill.

[9]

Mannila, H., Raiha, K-J. (1994). The Design of Relational Databases.
Wokingham: Addison-Wesley.

[10]

Senn, J. (1989). Analysis & Design of Information Systems (Second Edition).
New York: McGraw-Hill.

[11]

J.M. Hellerstein, M. Stonebraker, J. Hamilton. (2007). Architecture of a
Database System. Hanover: Foundations and Trends in Databases.

[12]

Joseph M. Hellerstein, Michael Stonebraker. (2005). Readings in Database
Systems (Fourth Editon). San Francisco: Morgan Kauffmann.

[13]

Teorey, T. (1990). Database Modeling and Design: the E-R Approach. San
Francisco: Morgan Kaufmann.

[14]

Teorey, T.J., and Fry, J.P. (1982). Design of Database Structures. New Jersey:
Prentice Hall.

[15]

Teorey, T., Yang, D., and Fry, J. (1986). A Logical Design Methodology for
Relational Databases Using the Extended Entity-Relationship Model. New
York: Assocation for Computing Machinery.

101

[16]

Halpin, T. (1995). Conceptual Schema & Relational Database Design (Second
Edition). New Jersey : Prentice Hall.

[17]

Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau. (2006). Database Modeling
and Design (Fourth Edition). San Francisco: Morgan Kaufmann.

[18]

Aho, A., Beeri, C., and Ullman, J. (1979). The Theory of Joins in Relational
Databases. New York: Assocation for Computing Machinery.

[19]

Wikipedia. (2001, 01 15). Wikipedia, the free encyclopedia. Gjetur 08 03, 2010,
nga
Wikipedia,
Relational
database
management
system:
http://www.wikipedia.org/

102

